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Abstract: Among the Egerian Age exposures of North-east Hungary the Molluscan Clay of Wind Brickyard 
(Eger) and Nyárjas Hill (Novaj) contain fossils in exceptional richness. Distribution of molluscs of the 
Molluscan Clay of these two outcrops according to habitats and feeding habits is examined and compared. 
There are definite differences between the two localities. 
Introduction 
Among the several Upper-Oligocene outrops of North-Hungary the Molluscan Clay 
layers « f _Wind Brickyard, Eger and Nyárjas H i l l , Novaj is compared (Fig . l . ) . These 
layers contain well-preserved „micro-mollusc" fossils abudantly. The bivalves, gastropods 
and schaphopods which were l iving here during the Egerian stage have belonged into the 
Hinia — Cadulus fossil community. It refers to similar paleoenvironments in case o f both 
localities. The sea was deeper than 120 metres and the bottom was covered by fine-gra­
ined, clayey sediments. 
The aim of the investigation was to examine the distribution of the molluscs according 
to habitats and feeding habits in the collected materials. 
Methods 
Fifteen kilograms of clay was taken from both localities. After drying the samples were 
treated wi th hot water and peroxide of hydrogen. This material was washed out through 
a 0,5 nun sieve. A t the end the molluscan remains were assorted from among the other 
fossils (e.gJ^oraminifera, Decapoda, Echinoidea, Osteichthyes). 
Most o f the molluscan remains were fragmentary, but there were a lot o f complete 
tests and stone-kernels, too. Only the complete tests and determinable fragments were 




The washed out and assorted material consists o f mainly fragments and complete tests. 
The molluscs from this sample contist of 486 individuals representing 41 species. (Table 
V A ) . 
Most of the species are infaunal (87,8 percent). While takint feeding habits into con-
sideration predators represent 41,5 percent of species. Number of individuals in case of 
predators is 360 specimen. It is almost three-quarters of the molluscs from this sample. 
Nearly the qarter of species is suspension-feeder. The number of the species and that of 
the individuals are almost the same in the case of deposit-feeders and parasites. While 
the only specimen of browsers could get presumably from higher levels into the clayey 
strata. 
Nyárjas H i l l 
The molluscan remains o f this sample consist of 275 individuals representing 32 spe-
cies (Table 1/B). 75 percent o f species are the member of the infauna. According to the 
number o f species the suspension-feeders and predators are represented equally. But the 
number of individuals is much more bigger - 177 specimen - almost the two-thirds of 
the molluscan remains. The number o f species and individuals are nearly the same in 
case of deposit-feeders and parasites. There is no browser in the sample. (Table 2. and 
Table 3.) 
Molluscs o f the Molluscan Clay o f the two localities were the members of the Hinia 
- Cadulus fossil community. Though it refers to same environment on the basis of the 
number and distribution of the molluscs according to habitats and feeding habits we can 
conclude on microenvironmental differences between the two localities. 
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Conclusions 
L I T E R A T U R E C I T E D 
Dávid Árpád 
EGER, Faiskola u. 6. 
H - 3300 
Hungary 
T A B L E l / A L I S T O F S P E C I E S , W I N D B R I C K Y A R D 
1. Nuculana anticeplicata 
2. N . psammobiaeformis 
3. Yoldia raulini 
4. Glycymeris sp. 






6. Flabellipecten burdigalensis 4 
7. Chlamys csepreghymeznericsae 2 
8. Astarte gracilis degrangci 6 
9. Crassatella bosqueti 42 
10. Lucinoma borealis 1 
11. Cardium sp. 4 
12. Venus multila niella 1 
13. Angulus posterus 1 
14. Corbula gibba 21 
15. Cuspidaria neoscalarina 1 
16. Teinostoma egerensis 25 
17. Theodoxus buekkensis 1 
18. Alvania sp. 36 
19. Turritella sp 2 
20. Mathilda schreiben 1 
21 . Bi t t ium spina agriense 14 
22. Celrithiella sp. 5 
23. Natica millepunctata tigrina 10 
24. Hinia schlotheimi 76 
25. Volutilithes permül ti costa ta 2 
26. Odostomia sp. 2 
27. Niso minor 1 
28. Turbonilla sp. 1 
29. Melanella spina 3 
30. M.naumanni 5 
31 . M.naumanni depressosuturata 4 
32. Syrnola laterariae 4 
33. Pvingicula auriculata paulucciae 46 
34. Cylichna cylindrica raulini 7 
35. Rhizorus acuminatus 3 
36. Retusa canaliculata 2 
37. Dentalium fissura 53 
38. D.simplex 33 
39. Fustiaria taurogracilis 24 
40. Cadulus gracilia 30 
41 . Entalina tetragona 5 
Total: 486 
*number of individuals 
T A B L E 1/B L I S T O F S P E C I E S , N Y Á R J A S H I L L 
1. Yoldia raulini I * 
2. Glycymeris sp. 1 
3. Limpsis a no ma la 2 
4. Flabellipecten burdigalensis 6 
5. Chlamys csepreghymeznericsea 8 
6. Astarte gracilis degrangei 4 
7. Crassatella bosqueti minor 25 
8. Cardita cf. ruginosa 3 
9. Cavilucina droueti schloenbachi 1 
10. Cardium sp. 14 
11. Venus multilamella 3 
12. Angulus posterus 15 
13. Corbula gibba 1 
14. Turritella sp. 1 
15. Architectonica mariae 1 
16. Bit t ium spina agriense 112 
17. Cerithiella sp. 3 
18. Natica millepunctata tigrina 1 
19. Hinia schlotheimi 12 
20. Aquilofusus loczyi 1 
21 . Olivella clavula vindobonensis 1 
22. Turricula leganyii 2 
23. Niso minor 4 
24. Turbonilla sp. 6 
25. Melanella spina 1 
26. M.naumanni depressosuturata 4 
27. Syrnola laterariae 4 
28. Ringicula auriculata paulucciae 7 
29. Cylichna cylindrica raulini 5 
30. Dentalium simplex 7 
31 . Fustiaria taurogracilis 10 
32. Cadulus gracilina 9 
Total: 275 
* number of individuals 
T A B L E 2. 
D I S T R I B U T I O N OF SPECIES A C C O R D I N G TO HABITATS A N D F E E D I N G H A B I T S 
/ W I N D B R I C K Y A R D , EGER A N D N Y Á R J A S H I L L NOVAJ) 
W I N D B R I C K Y A R D NYÁRJAS - H I L L 
Species Individuals Species Individuals 
number % number % number % number % 
I N F A U N A L 36 87,8 476 97,9 24 75,0 252 91,6 
E P I F A U N A L 5 12,2 10 2,1 8 25,0 23 8,4 
DEPOSITFEE­
DER 
5 12,2 12 2,5 3 9,4 20 7,3 
SUSPENSION-
FEEDER 
11 26,8 94 19,3 12 37,5 177 64,4 
PREDATOR 
A N D SCA­
VENGER 
17 41,5 360 74,1 12 37,5 59 21,5 
PARASITE 7 17,1 19 3,9 5 15,6 19 6,8 
BROWSER 1 2,4 1 0,2 - - - -
T O T A L 41 100,0. 4860 100,0 32 100,0 275 100,0 
T A B L E 3. 
HABITATS A N D F E E D I N G H A B I T S OF SPECIES OF T H E T W O L O C A L I T I E S 
LIST OF SPECIES W N Y H A B I T A T FEEDINGHABITS 
1. 
N U C U L A N A 
A N C E P L I C A T A X 
I N F A U N A L DEPOSITFEEDER 
2. 
N U C U L A N A 
P S A M M O B I A E -
FORMIS 
X 
I N F A U N A L DEPOSITFEEDER 
3. 
Y O L D I A R A U L I N I 
X X 
I N F A U N A L DEPOSITFEEDER 
4. 
G L Y C Y M E R I S SP. 
X X 




A N O M A L A X X 
I N F A U N A L SUSPENSIONFEE 
DER 
6. 
F L A B E L L I P E C T E N 
B U R D I G A L E N S I S X X 
E P I F A U N A L SUSPENSIONFEE­
DER 
7. 
C H L A M Y S CSEP-
R E G H Y M E Z N E R I -
CSAE 
X X 
E P I F A U N A L SUSPENSIONFEE­
DER 
8. 
ASTARTE G R A C I ­
LIS D E G R A N G E I X 
I N F A U N A L DEPOSITFEEDER 
9. 
C R A S S A T E L L A 
BOSQUETI X 
I N F A U N A L SUSPENSIONFEE­
DER 
10. 
C R A S S A T E L L A 
BOSQUETI 
M I N O R 
X 
I N F A U N A L SUSPENSIONFEE­
DER 
11. 
C A R D I T A 
CF.RUGINOSA X 
E P I F A U N A L SUSPENSIONFEE­
DER 
12. 
L U C I N O M A 
B O R E A L I S X 
I N F A U N A L SUSPENSIONFEE­
DER 
13. 
C A V I L U C I N A 
D R O U E T I 
S C H L O E N B A C H I 
X 
I N F A U N A L SUSPENSIONFEE­
DER 
14. 
C A R D I U M SP. 
X X 




M U L T I L A M E L L A X X 
I N F A U N A L SUSPENSIONFEE­
DER 
16. 
A N G U L U S 
POSTERUS X X 
I N F A U N A L DEPOSITFEEDER 
LIST OF SPECIES W N Y H A B I T A T FEEDINGHABITS 
17. 
C O R B U L A G I B B A 
X X 
I N F A U N A L SUSPENSIONFEE-
DER 
18. 
CUSPID A R I A 
N E O S C A L A R I N A X 
I N F A U N A L PREDATOR 
19. 
T E I N O S T O M A 
EGERENSIS X 
I N F A U N A L SCAVENGER 
DEPOSITFEEDER 
20. 
T H E O D O X U S 
B U E K K E N S I S X 
E P I F A U N A L BROWSER 
21. 
A L V A N I A SP. 
X 
I N F A U N A L SCAVENGER 
PREDATOR 
22. 
T U R R 1 T E L L A SP. 
X X 
I N F A U N A L SUSPENSIONFEE-
DER 
23. 
M A T H I L D A 
SCHREIBERI X 
I N F A U N A L SCAVENGER 
PARASITE 
24. 
A R C H I T E C T O K A 
M A R I A E X 
I N F A U N A L PREDATOR 
25. 
B I T T I U M SPINA 
AGRIENSE X X 
I N F A U N A L SUSPENSIONEFEE-
DER BROWSER 
26. 
C E R I T H I E L L A SP. 
X X 
I N F A U N A L SCAVENGER 
PREDATOR 
27. 
N A T T I C A M I L L E -
PUNCTATA 
T I G R I N A 
X X 
I N F A U N A L PREDATOR 
28. 
H I N I A 
S C H L O T H E I M I X X 
I N F A U N A L SCAVENGER 
PREDATOR 
29. 
A Q U I L O F U S U S 
L O C Z Y I X 
E P I F A U N A L PREDATOR 
30. 
O L I V E L L A 
C L A V U L A 
V I N D O B O N E N S I S 
X 
E P I F A U N A L PREDATOR 
31 . 
V O L U T H I L I T E S 
C L A V U L A 
V I N D O B O N E N S I S 
X 
E P I F A U N A L SCAVENGER 
PREDATOR 
32. 
T U R R I C U L A 
L E G Á N Y I I X 
E P I F A U N A L PREDATOR 
33. 
O D O S T O M I A SP. 
X 




NISO M I N O R 
X X 
I N F A U N A L SCAVENGER 
PARASITE 
LIST OF SPECIES W N Y H A B I T A T FEEDINGHABITS 
35. 
T U R B O N I L L A SP. 
X X 
I N F A U N A L SCAVENGER 
PARASITE 
36. 
M E L A N E L L A 
SPINA X X 
I N F A U N A L PARASITE 
37. 
M E L A N E L L A 
N A U M A N N I X 
I N F A U N A L PARASITE 
38. 
M E L A N E L L A 




I N F A U N A L PARASITE 
39. 
S Y R N O L A 
L A T E R A R I A E X X 
I N F A U N A L PARASITE 
40. 
R I N G I C U L A 
A U R I C U L A T A 
P A U L U C C I A E 
X X 
I N F A U N A L SCAVENGER 
PREDATOR 
41 . 
C Y L I C H N A 
C Y L I N D R I C A 
R A U L I N I 
X X 
I N F A U N A L PREDATOR 
42. 
RHIZORUS 
A C U M I N A T U S X 
I N F A U N A L PREDATOR 
43. 
RETUSA 
C A N A L I C U L A T A X 
I N F A U N A L PREDATOR 
44. 
D E N T A L I U M 
FISSURA X 
I N F A U N A L PREDATOR 
45. 
D E N T A L I U M 
S I M P L E X X X 
I N F A U N A L PREDATOR 
46. 
F U S T I A R I A 
T A U R O GRACILIS X X 
I N F A U N A L PREDATOR 
47. 
C A D U L U S 
G R A C I L I N A X X 
I N F A U N A L PREDATOR 
48. 
E N T A L I N A 
T E T R A G O N A X 
I N F A U N A L PREDATOR 
W - W I N D 
B R I C K Y A R D 
N Y - N Y Á R J A S -
H I L L . 
Fig. 1.: Map sketch of the two localities (W-Wind Brickyard, Ny-Nyár jas H i l l ) 
A Melanopsis tihanyensis WENZ beometriai 
vizsgálatának eredményei a Bakony-hegység délkeleti 
előterének tihanyi formációbeli képződményeiben 
Makádi M . 
Results of biométrie al investigations on the shells of Melanopsis tihanyensis Wenz from Tihany formation 
of south-east foreground of Bakony Mountains (Hungary, Transdanubia) 
Melanopsis species of small size, as M. tihanyensis are very frequent and appear in various forma in 
the Upper-Pannonian basin. 
Measurements and ornament of the shells of M. tihanyensis change characteristically in accordance with 
changeing of the formed paleoenvironment. Inspite of these above mentioned features the sexual dimorp­
hism is definitely demonstrable. 
A pannóniai üledékképződés idején (5,5 - 1,8 millió évvel ezelőtt) a Bakony sziget­
hegységként kiemelkedő karbonátlömege körül változatos kiterjedésű és vízmélységű bel-
tórendszer helyezkedett el. A hegység délkekelti előterében Balatonfűzfő és Csór közötti 
területen a tihanyi formációbeli ún. Congeria balatonica-s képződmények - melyekre vizs­
gálataim kiterjedtek — változatos kőzettani összetételűek sekélyvizi üledékképződés, idő­
szakos elmocsarasodás emlékeként. A változó vízmélység, illetve az ezzel összefüggő víz­
sótartalom változás következtében a vizi Mollusca-fauna összetétele és a fajok megjelenése 
is gyakran változott. 
A terület ősföldrajzi képét az 1. ábra térképe rajzolja meg. 
A Melanopsis tihanzensis WENZ faj biometriai vizsgálataihoz a területen található fel­
színi feltárások, i l l . fúrások (Balatonfűzfő: Gyártelep, János-hegy, Papvásár-hegy; Várpalo­
ta: Kálvária-domb, Bántapuszta; Csór) anyagait használtam fel. 225 példányon végez tem 
biometriai vizsgálatokat. 
A vizsgált példányok 4 különböző kőzetanyagból kerültek elő, melyek faunájukkal 
együtt az egykori őskörnyezet jelzői: 
1. a legnagyobb arányban (47%-ban) humuszos aleuritból (mésziszapból), mely maxi­
mum néhány méteres vízmennyiségű, mocsári jellegű környezetben jött létre a terület 
süllyedésének időszakában. Itt az aligsósvizi, édesvízi és szárazföldi fajzok keveredtek 
egymással; 
2. szintén humuszos aleuritból (mésziszapból), mely azonban a terület emelkedésekor 
keletkezett mocsári környezet lehetett, ugyancsak kevert Mollusca-faunával (37%-ban); 
3. mélyebbvizi , kis hullámveréses, aligsósvizű környezetben keletkezett finom iszapból 
(11%-ban); 
4. homokos, finomkőzetlisztes agyagból (5%-ban), mely a legmélyebb, viszonylag nyu­
godt, aligsós vizű környezetet jelez. 
A faj legjellemzőbb mérhető és megfigyelhető tulajdonságait az / . táblázat tartalmazza. 
a. Hosszúsága 
0,60-1,30 cm közötti szórású (sz=0,70), átlagosan 0,95 cm hosszúságú faj. A legna­
gyobb szórást a süllyedéssel keletkezett mocsári környezet (1 . környezet) egyedei mutat­
ják, melyek a legkisebb méretűek is egyben ( H l =0,89 cm). A legnagyobbak az emelke-
déssel keletkezett mocsári környezet (2. környezet) egyedei (H2=l ,01 cm), szintén nagy 
szórással (sz=0,55) (2. ábra) . 
A hosszúság-görbék valamennyi környezetben 2 csúcsúak. A z első maximumok helye 
változó, a másodiké az 1,05-1,15 cm közötti tartományba esik. A második maximum ér­
tékei mindig a nagyobb méretekhez kapcsolódnak, de gyakoriságuk kisebb az 1. maxi­
muménál . Figyelemre méltó, hogy az 1. és a 2. maximumérték között jelentős a görbék 
esése, átlagosan 14%-os különbséggel. 
b . Szélessége 
0. 30.0,65 cm közötti, 0,35-ös szórás, átlag 0,46 cm-es szélesség jellemzi a fajt. Leg­
szélesebbek az agyagos kőzetanyagú, legmélyebbvizi 4. környezet egyedei (SZ4=0,49 cm), 
legkeskenyebbek pedig az 1. környezetbeliek (SZ1=0,44 cm) (3. ábra). 
Eloszlási görbéik inkább normál eloszlást mutatnak valamennyi környezetben. 
c. A hosszúság és szélesség aránya 
A h/sz hányados viszonylag tág határok között változik (1,5-2,7, sz=l,2). Átlagértéke 
2,06 (4. ábra). 
Eloszlási görbéje érdekesen alakul mind a négy környezetben. A h/sz 
=2 tar tományban a görbéknek jelentős depressziója van. E választóhatár két oldalán 
normál eloszlási képet mutatnak, úgy, hogy a nagyobb tartományokban kisebb maximum­
mal jelentkeznek. A megvizsgált példányok 51,6%-ánál a h/sz hányados értéke 2,0-nél 
kisebb, 40,8%-uknál pedig 2,0-nél nagyobb. 
d. Díszítettsége 
A faj díszítettsége a skulptúrából és a színdíszítettségből adódik. 
A színdíszítettség, mely a példányok 58%-át jellemezte, narancsszínű négyszögletes fo l ­
tocskákból áll, mely bizonyos esetekben axiális irányítottságú csíkokká (2,8%-nál) , vagy 
hasonló irányú cikcakkos vonalakká (11,7%-nál) olvad össze. Ez a színdíszítettség a Me­
lanopsis bouei sturihoz és a Melanopsis fuchsihoz hasonlóan alakul. 
A skulptúra, mely a növekedés során folyamatosan alakul k i , az egyedek 93,4%-ánál 
- a FUCHS T H . által 1870-ben leírt, majd B A R T H A F. 1971-es kiegészítése alapján 
értelmezve - t ípusosán alakul. Néhánynál azonban előfordul, hogy az utolsó kanyarulaton 
nincs skulptúra (4,2%), vagy a csomók a ház síkjából erőteljesen kiemelkedő zászlócs-
kákká alakulnak (2,4%). 
A skulptúra és a színdíszítettség fenti alakulása alapján az alábbi színdíszítettségi típu­
sokat különítettem el a M . tihanyensis faj esetében: 
1. típusos skulptúra, színdíszítettség nincs (56,1%); 
2. típusos skulptúra, narancsszínű négyszögletes foltocskák szabálytalanul rendeződve 
(22,8%); 
3. t ípusos skulptúra, narancsszínű, cikcakkos lefutású vonalkák (11,7%); 
4. az utolsó kanyarulat sima, színdíszítettség nincs (1,9%); 
5. az utolsó kanyarulat sima, narancsszínű négyszögletes foltocskák szabálytalanul ren­
deződve (2,3%); 
6. típusos skulptúra, narancsszínű, tengelyirányú lefutású szalagok (2,8%); 
7. az utolsó kanyarulat zászlósán skulpturalt, narancsszínű foltocskák szabálytalanul ren­
deződve (2,4%). 
A díszítettségi típusok megoszlását a különböző őskörnyezetekben a 2. táblázat, jelleg­
zetes méreteiket pedig a 3. táblázat tartalmazza. 
A típusos skulptúrával rendelkező példányokat vizsgálva a skulptúra alapján 2 típus 
jelölhető k i : az egyiknél az utolsó kanyarulaton 10-15 csomó vagy pálcikából ( 1 . típus), 
a másiknál pedig 7-8 csomó vagy pálcikából (2. típus) áll a díszítés. A két skulptúratípus 
arányai valamennyi környezetben azonosak (4. táblázat). 
4. táblázat: A Melonops'ts tUianyens'is WENZ skulptúratípusainak gyakorisága 
a különböző környezetekben (%) - Frequency of ornaments types of M. t. 
in different environments 
( M A K Á D I M , 1992.) 
1. típus 2. típus 
1. környezet 33,3 18,9 
2. környezet 19,4 22,4 
3. környezet 1,5 1,0 
4. környezet 1,0 2,5 
55,2 44,8 
E két típus fontosabb biometriai tulajdonságai jellegzetesen elkülönülnek egymástól (5. 
táblázat). 
5. táblázat: A Melanopsis tihanyensis WENZ skulptúratípusainak jellegzetes morfometriai 
tulajdonságai - Characteristic morphometrical features of ornament types 
of M. t. 
( M A K Á D I M , 1992) 
1. típus 2. típus 
hosszúság (cm) 1,02 0,99 
szélesség (cm) 0,58 0,49 
hosszúság/szélesség aránya 2,15 1,95 
kanyarulatlan 6,87 6,56 
színdíszített (%) 94,1 5,9 
A gazdagabban skulptúrált típus méretei nagyobbak, házuk karcsúbb, kanyarulatszámuk 
több és színesebbek. Ha a 2 csúcsú hosszúság-eloszlási görbéknél, illetve a 2 tartomány­
ban normál eloszlási mutató hosszúság/szélesség görbéknél tapasztaltakat összevetjük ezen 
tényekkel, akkor kirajzolódik a M.tihanycnsis faj 2 megjelenési formája. (5. ábra): 
1. típus: 1,02 cm-es átlaghosszúságú, 0,58 cm-es átlagszélességű, nyúlánkabb (h/sz=2,15), 
nagyobb kanyarulatszámú (K=6,87), színdíszített, általában naracsszínű négyszögletes 
foltocskás fonna; 
2. típus: átlag 0,99 cm-es hosszúságú, 0,49 cm-es szélességű, zömökebb (h/sz=l,95), k i ­
sebb kanyarulatszámú (K=6,56), általában színdíszítettség nélküli fonna. 
Mive l e formák előfordulási gyakorisága teljesen független az azokat bezáró kőzet­
anyagtól, tehát nem környezeti hatásra bekövetkező különbségről van szó, hanem feltehe­
tően ivari kétaiakúságot jelez. 
5 .1 . ábra: Melanopsis tihanyeasis 
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1. ábra: A Tihanyi Formáció talpmélységtérképe 
(Jámbor A. 1980. A Dunántúli-középhegység pannóniai formációcsoportjának vastagsági és 
fedetlen elterjedési térképe alapján szerk. Makádi M . 1991) 
1. Tihanyi Formáció képződményeinek mélységvonalai (m), 2. nagyobb vetők, 3. a panno­
njainál idősebb képződmények határa, 4. fontosabb fúrások, 5. Car-1 fúrás 
Subcrop map of Tihany formation 
2. ábra: Melanopsis tihanyensis W E N Z - Frequency distribution of length values o f 
M . t. plotted against the altering environmental circumstances 
3. ábra: Melanopsis tihanyensis W E N Z - Frequency distribution of width values of 
M . t. plotted against the altering environmental circumstances 
4. ábra: Melanopsis tihanyensis W E N Z - Frequency distribution of length and width 
ratio values o f M . t. plotted against the altering environmental circumstances 
1. táblázat: A Melanopsis tihanyensis WENZ méretei a várpalotai és a balatonfiifői 
feltárásokban - Measurements of M. t. at the outcrops of Várpalota and 
Balatonfűzfő 
( M A K Á D I M . , 1992) 
Megnevezés 
k ö r n y e z e t e k 
1. 2. 3. 4. 
V F átl. V F átl. V F átl. V F átl. 
hosszúság (cm) 0,92 0,84 0,89 1,02 1,01 1,01 1,01 0,97 0,98 - 0,95 0,95 
szélesség (cm) 0,42 0,45 0,44 0,48 0,49 0,48 0,44 0,48 0,47 - 0,49 0,49 
hosszúság/széles­
ség 
2,13 2,01 22,05 2,15 2,00 2,10 2,13 2,00 2,03 - 2,00 2,00 
kanyarulatszám 6,58 6,32 6,41 7,04 6,85 6,98 6,41 6,32 6,34 - 6,41 6,41 
kanyarulat-
magasság (cm) 0,13 0,15 0,14 0,14 0,14 
0,14 0,13 0,13 0,13 - 0,14 0,14 
színdíszített (%) 13,3 20,7 1,2 7,1 
táblázat: A Melanopsis ti/uinyensis WENZ díszítettségi típusainak aránya az eltérő 
őskörnyezetekben - Ornament types rate of M. t. in the different 
paleoenvironments 
( M A K Á D I M . , 1992) 
díszítettségi 
típus 1. környezet 2. környezet 
3. környezet 4. környezet Összesen 
1. 47,9 8,2 - - 56,1 
2. 9,1 10,8 - 2,9 22,8 
3. 3,5 8,2 - - 11,7 
4. - 0,5 1,4 - 1,9 
5. - 0,5 0,5 1,3 2,3 
6. 0,6 1,2 0,5 0,5 2,8 
7. - - - 2,4 2,4 
Összesen 61,1 29,4 2,4 7,1 100,0 
3. táblázat: A Melanopsis tUianyensis WENZ méreteinek és díszítettségének 
összefüggései - Relation between the measurements and ornament of M. t. 
( M A K Á D I M . , 1992) 
díszítettségi 
típus 
hosszúság (cm) szélesség (cm) hosszúság/szélesség (cm) 
Vpt. Fűzfő átl Vpt. Fűzfő átl. Vpt. Fűzfő átl. 
1. 0,95 0,96 0,95 0,45 0,50 0,47 2,12 1,93 2,04 
2. 1,03 1,04 1,03 0,45 0,55 0,45 2,14 1,89 2,13 
3. 0,91 - 0,91 0,46 - 0,46 2,07 - 2,07 
4. 1,10 - 1,10 0,50 - 0,50 2,20 - 2,20 
5. 1,15 - 1,15 0,45 - 0,45 2,67 - 2,67 
6. 1,05 - 1,05 0,45 - 0,45 2,33 - 2,33 
7. 1,20 - 1,20 0,44 - 0,55 2,09 - 2,09 

A Cochlicopa nitens (Gallenstein, 1848.) újabb 
magyarországi pleisztocén lelőhelye 
Sümegi P. 
New Pleistocene locality of Cochlicopa nitens in Hungary. Second Pleistocene occurence of Cochlicopa 
nitens have been found in the sandpit of Tíszaalpár. Compaing the fauna of the new locality with the 
fauna of Hortobágy locality (Nyilas, I.-Sümegi, P. 1989) we can state that the appearance of this species 
took place during a well-limitable climate period at the end of Würm and at the beginning ot the late 
glacial period. 
A z újabb Cochlicopa nitens lelőhely Szegedtől É-ra, a Tisza folyó magaspartján talál­
ható, a tiszaalpári homokbányában. A homokbánya mintegy 6 m mélyen tárja fel a terü­
leten található infúziós lösz, fluviatilis és eolikus homoküledékeket . 
A szelvényen belül 2,25—2,75 m között találhatók a Cochlicopa nitens egyedek. A kí­
sérő-faunát 22 faj, 2954 egyede alkotja (1 . táblázat). A fauna beágyazó kőzete jelentős 
agyag és kőzetliszt-tartalmú infúziós lösz. Az infúziós löszréteg feküjét folyóvízi képződ­
mény, a fedőrétegét eolikus homok alkotja (Sümegi P. et al. 1991). A z üledék kifejlődése 
és a Mollusca fauna alapján a C. nitens egyedeket tartalmazó infúziós lösz változó víz­
borítású ártéren akkumulálódott . 
Az eddig ismert két pleisztocén Cochlicopa nitens lelőhely rétegsorának geológiai k i ­
fejlődése nagyon hasonló, de nem teljesen azonos. A két lelőhely kísérőfaunájában is kü­
lönbségek jelentkeztek. M í g a hortobágyi faunában a vízi fajok aránya 15%, addig a t i ­
szaalpári faunában csak 2,5%. Ez az eltérés azt mutatja, hogy a tiszaalpári szelvénynél 
az élővíztől távolabb, magasabb ártéri szinten rakódott le az üledék. 
A tiszaalpári szelvényből több, jellegzetesen hidegtűrő, hidegkedvelő elem került elő, 
mint a Columella edentula, a Columella columella és a Vallonia teniulabris. A fauna 
összetétele hideg klímájú, időszakosan vízzel borított ártéri rétekre je l lemző. Az ártéri rét 
helyenként cserjékkel, fákkal tagolt lehetett. A nagyobb növényzeti borítottságot a Vallonia 
costata, a Punctum pygmaeum, az Euconulus fulvus fajok jelentősebb aránya is bizonyítja. 
A hortobágyi szelvényből összesen 1 db C. nitens került elő. A tiszaalpári szelvényből 
a finomrétegtani vizsgálatok és az egyeléses gyűjtések során 47 ép példányt iszapoltunk 
k i . Ez a jelentős mennyiség biometriai vizsgálatokat is lehetővé tett. Összehasonlítva a 
lelőhelyen talált Cochlicopa nitens és Cochlicopa lubrica egyedek metrikus adatait, azt 
tapasztaltuk, hogy a C. nitens mérete (Magasság:7,0-ő,2 mm, Szélesség: 2,9-3,2 mm) 
alapján is jól elkülöníthető a C. lubrica fajtól (Magasság: 6.0%o 4.9 mm, Szélesség: 2 ,2 -
2,7 mm). A fosszilis C. nitens egyedek vörösbarna színűek és így jól elkülöníthetők a 
barnássárga színű C. lubrica egyedektől. A tiszaalpári fosszilis populációkban jelentkező 
különbségek alapján azokkal a szerzőkkel értünk egyet, akik a C. nitenst önálló fajnak 
tekintik (Nilsson, A . 1955., Lozek, V. 1958., Hudec, V. I960., Kerney, M . P. et al. 1983). 
A biosztratigráfiai elemzések azt mutatják, hogy a tiszaalpári szelvény a pleisztocén 
során képződött. A malakofauna alapján a C. nitens egyedeket beágyazó üledék a felső 
w ü r m egy hideghullámában rakódott le. Az őslénytani vizsgálattal párhuzamosan radiokar­
bon elemzést is végeztünk, hogy a kérdéses réteg korát pontosan behatárolhassuk. A ra­
diokarbon elemzést a nagy mennyiségű Mollusca héj tette lehetővé. A héjak karbonát­
anyagából nyerték ki a vizsgálathoz szükséges CO2 mennyiséget (Hertelendi, E. et al. 
1989.). A radiokarbon kor: 15.740 + 200 B.R (Sümegi P. et al. 1991) jó egyezést mutat 
a hortobágyi lelőhely adatával (15.800+200 B.R in Sümegi , P. et al. 1990.). A radiokarbon 
adatok alapján a Cochlicopa nitens faj a felső-würm végén, a későglaciális periódus kez­
detén, a Dryas I . fázisban már jelen volt a magyar malakofaunában. 
1. Táblázat 
A tiszaalpári homokbánya Cochlicopa nitens fajt tar ta lmazó mintái és a kísérőfauna abun-
danciája és dominanciája 
Samples conaining Cochlicopa nitens and the abundancy and dominancy of the associate-
fauna of the sandpit o f Tiszaalpár. 
2,25-2,5 m 2,5-2,75 m 
db % db % 
1. Lymnaea palustris (Müll.) 3 0,11 
2. Lymnaea truncatula (Müll.) 66 2,37 
3. Aplexa hypnorum (L.) 1 0,03 
4. Armiger crista (L.) 4 0,14 
Vízi fajok: 64 2,65 
5. Carychium minimum (Müll.) 16 0,57 
6. Succinea putris (L.) 26 15,76 86 3,08 
7. Succinea elegáns (Risso) 6 0,21 
8. Succinea oblonga (Drap.) 16 9,70 349 12,15 
9. Cochlicopa lubrica (Müll.) 32 19,39 564 20,22 
10. Cochlicopa nitens (Gall.) 11 6,67 22 0,78 
11. Columella edentula (Drap.) 2 1,21 45 1,60 
12. Columella columella (Mart.) 3 0,11 
13. Pupilla muscorum (L.) 8 4,85 251 8,98 
14. Vallonia costata (Müll.) 18 10,91 148 5,31 
15. Vallonia pulchella (Müll.) 8 4,58 122 4,27 
16. Vallonia tenuilabris (A. BR.) 1 0,03 
17. Punctum pygmaeum (Drap.) 24 14,55 691 24,57 
18. Nesovitrea fiammonis (Ström) 11 6,67 175 6,27 
19. Zonitoides nitidus (Müll.) 1 0,60 
20. Limac'idae 4 2,42 19 0,68 
21 . Euconulus fulvus (Müll.) 3 1,82 144 5,06 
22. Trichia hispida (L.) 1 0,60 62 2,21 
23. Perforatella rubiginosa ( A S.) 9 0,32 
Szárazföldi fajok: 165 100,00 2725 97,35 
Összesen: 165 100,00 2789 100,00 
Összefoglalás 
A szerző a második magyarországi, pleisztocén Cochlicopa nitens lelőhelyet találta meg 
a tiszaalpári homokbányában. A biosztratigráfiai és kronológiai elemzések azt mutatják, 
hogy a későglaciális periódus kezdetén ez a Mollusca faj már megjelent a Magyar Nagy-
alföldön, tagja volt a hazai malakofaunának és nem a holocén periódusban vándorolt be 
(mint ezt korábban, az addigi adatok alapján gondolták: Krolopp E. 1983.). A kinyert C. 
nitens és C. lubrica egyedek összehasonlító biometriai elemzése alapján ez a két faj, mé ­
ret szerint, biztosan elkülöníthető. 
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A magyarországi pleisztocén képződmények Vertigo fajai 
és meghatározásuk 
Krolopp E.-Sümegi P. 
Vertigs species and their determination from Hungarian Pleistocene formations. — Until now 12 Vertigo 
species have been found in the Hungarian Pleistocene sediments, seven of them recent as we\\:Vertigo 
pusilla, V.antivertigo, V.moulinsiana, V.pygmaea, V.alpestris, V. substriata. The other five species dissepe-
ared at the end of the Pleistocene: V.parcedentata, V.pseudosubstriata, V.geyeri, V.genesii, V.modesta. 
The Vertigo species have great importance in the Hungarian quaternary malacological research, because 
of their palaeoecological indicators role in the finer reconstruciton of the former changes of the enviroment. 
The occurrence of certain Vertiog species could be connected to different time periods of the Pleistocene, 
so their biostratigraphical role has much importance. 
A Vertigo (Müller, 1774) nemzetségnek a kvartermalakológiában mind rétcgtani, mind 
pedig paleoökológiai szempontból kiemelkedő jelentősége van. Pleisztocén képződnie -
nyeknkből azonban Vertigo fajok - kicsinységünk miatt - jelentősebb egyedszámban csak 
az iszapolásos gyűjtésmódszer elterjedése óta kerülnek elő. Az ilyen módon gyűjtött anya­
gok tették lehetővé az egyes fajok tényleges gyakorisági értékeinek megismerését, és né­
hány taxonális probléma eldöntését. Az újabb adatok ismeretében szükségessé vált régebbi 
gyűjteményes anyagok tételes revíziója is. 
Mive l a Vertigo fajok meghatározása - már csak az apró termetük miatt is - nem 
könnyű feladat, célszerűnek látszik a revíziós munka során végzett megfigyelések ered­
ményeit közreadni és a hazai pleisztocén képződményekből ismert Vertigo fajok határo­
zókulcsát összeállítani. Ezzel egyúttal a hordaléktól származó anyag és a holocén, illetve 
a recens Vertigo fajok meghatározásához is segítséget kívánunk nyújtani. 
A magyarországi pleisztocén képződményekből 12 Vertigo faj ismeretes. Köztük van 2 
kihalt faj (V.parcedentata, V.pseudosubstriata), további 3 olyan faj, amely ma nem él te­
rületünkön (V.genesii, V.geyeri, V.modesta) A többi 7 faj (V.alpestris, V.angustior, V anti­
vertigo, V moulinsiana, V. pusilla, V.pygmaea, V.substriata) jelenleg is él Magyarországon. 
Ez tehát azt jelenti, hogy összes, ma itt élő Vertigo faj a pleisztocén üledékeinkből is 
ismeretes, de pleisztocén Vertigoink száma jelenleginél 5 fajjal több. 
A magyarországi pleisztocén üledékekben előforduló Vertigo fajokat az alábbi határo­
zókulcs segítségével lehet elkülöníteni: 
1. Házuk balra csavarodik 2. 
Házuk jobbra csavarodik 3. 
2. Nagyobb (1.9-2.1 mm),felszíne sima vagy gyengén szabálytanul vonalkázott, utolsó 
kanyarulata a szájadék táján lapított Vpusilla 
Kisebb (1.5-1.8 mm) felszíne különösen a középső kanyarulaton sűrűn, szabálytala­
nul vonalkás-bordás, utolsó kanyarulatán a szájadék táján mély barázda 
látható: V.angustior 
3. Tarkóduzzanata van 4. 
Tarkóduzzanata nincs 7. 
4. A szájadék boltozatán 1 fog van 5. 
A szájadék boltozatán 2-3 fog található 6. 
5. Kisebb (1.7-2.2 mm),karcsú,tojásdad alakú, szájadéka széles, félellipszis formájú: 
V.pygmaea 
Nagyobb (2.2-2.7 mm), széles, tojásdad alakú, szájadéka szív alakú: . . V.moulinsiana 
6. Közepes nagyságú (1.9-2.2 mm), héja sima vagy gyengén, szabálytalanul vonalká 
zott, szájadékban 6—10 fog van: V.antivertigo 
Kisebb (1.6-1.8 mm), héja a középső kanyarulatokon finoman, sűrűn, szabályosan 
bordázott, szájadékban 6 fog van: V. substriata 
7. A szájadék boltozatán 2 fog van: V.pseudosubstriata 
A szájadék boltozatán 1 fog van vagy nincs fog 8. 
8. A ház zömök, tojásdad alakú, mély varratokkal, héja finoman, szabályosan vonalká 
zott, foga 4 apró, pontszerű fogból áll: V.geyeri 
A ház tojásdad, vagy hengeres-tojásdad alakú 9. 
9. A ház hengeres-tojásdad alakú, finoman, szabályosan vonalkázott, szájadéka szegletes 
ellipszis alakú: Valpestris 
A ház tojásdad, a széjadék kerekded-ellipszis alakú 10. 
10. A héj különösen a középső kanyarulatokon finoman, szabályosan vonalkás-bordás, a 
ház aránylag nagy (2.2-2.7 mm): V.modesta 
A héj fénylő, sima vagy igen finoman, szabálytalanul vonalkázott 11. 
lLNagyobb (2.0—2.2 mm), megnyúltabb, varratai sekélyebbek: V.parcedentata 
Kisebb (1.7-2.0 mm), zömökebb, varratai mélyebbek: V.genesii 
Megjegyzés a fajokhoz 
Vertigo pusilla O.F.Müller, 1774. 
Nagyobb a V. angostior fajnál. Héja többnyire fosszilisan is fényes. Szájadéka 7, rit­
kábban 6 illetve 8 fogú. Pleisztocén képződménycinkben ritka, csupán 9 lelőhelye isme­
retes, az Alföldről nem került elő. 
Vertigo angustior Jeffreys, 1830. 
A V.pusilla fajnál kisebb. Héja a középső kanyarulatoknál sűrű, szabályosan vonalká-
zottság illetve bordázottság miatt selymes fényű. Feltűnő a tarkóduzzanattól az utolsó ka­
nyarulat közepéig, a kanyarulat középvonalában húzódó, a felső garatredőnek megfelelő 
mély barázda és az alatta levő duzzanat. A V.pusilla fajnál ez hiányzik, így a két faj 
könnyen megkülönböztethető. Szív alakú szájadéka 4—5 fogú. A pleisztocén enyhe klíma­
szakaszainak gyakori faja, 70 lelőhelye ismeretes. 
Vertigo pygmaea (Draparnaud,1801) 
Héja sima, fosszilisan többnyire fényes. Tarkóduzzanata és garatduzzanata erős. Foga­
zatának elemei kb. egyforma fejlettségűek. A fosszilis példányok majdnem kivétel nélkül 
5 fogúak. Gyakori pleisztocén előfordulása (mintegy 260 lelőhely) nagy ökológiai tűrőké­
pességére mutat. 
Vergio mouUnsiana (Dupuy, 1849) 
Feltűnően nagy termetű a Vertigo-fajzok között. Szájadéka szív alakú. Erős tarkó-, 
gyengén fejlett garatduzzanata van. 4 fogú. Pleisztocén képződményeinkben ritka mind­
össze 13 lelőhelyről ismeretes, mindenütt kis egyedszámban. Az enyhe klímaszakaszok 
faja. 
Vertigo antivertigo (Drapa rnaud, 1801) 
Héja sima, fosszilisan is fénylő. Szájadéka szív alakba hajló ellipszis. Fogazata 6-10 
közt változat, a fosszilis példányoké legtöbbször 7-8. A pleisztocén enyhe klímaszakasza­
inak üledékeiben gyakori, többnyire együtt fordul elő a Vertigo angustior fajjal. 114 elő­
fordulási helye ismeretes. 
Vertigo substriata (Jeffreys, 1833) 
A fosszilis példányoknál is igen feltűnő a középső kanyarulatok bordázottsága, amely 
a héjnak selymes fényt ad. Fogazata apró, de egyenletesen fejlett emelekből áll. 6 fogú, 
a fosszilis példányoknál redukció szinte soha nem fordul elő. 48 pleisztocén lelőhelye 
ismeretes, elsősorban az Alföldről, hűvös és csapadékos klímafázisok üledékeiből. 
Vertigo pseudosubstriata Lozek, 1954. 
Két homlokfoga és a tarkóduzzanat hiánya egyértelműen elkülöníti a többi hasonló ala­
kú Vertigo fajoktól. Szájadékában 5 fog van, alakja és nagysága V. pygmaea fajhoz ha­
sonló. Igen ritka, Magyarországról csupán 2 pleisztocén lelőhelyről ismert. Kihalt faj. 
Vertigo geyeri Lindholm, 1925. 
Háza zömök, kanyarulatai domborúak, varratai mélyek. Felülete finoman, szabályosan 
vonalkázott, 4 apró, pontszerű foga aránylag mélyen ül. Homlokfoga sokszoer fejletlen, 
alig látható, de csak ritkán hiányzik. Fogazatának edukciója következtében előfordul, hogy 
3, 2 esetleg csak 1 foga van. Alsó garatredőjének megfelelően a szájadék mögött, kissé 
a kanyarulat középvonala alatt a héjon bemélyedés látható. Főleg a felső-pleisztocén hű­
vös, nedves klímaszakaszainak üledékeiből ismeretes, eddig 65 előfordulási helyről. 
Vertigo alpestr'is Aider, 1838. 
Karcsú háza finoman, szabályosan vonalkázott. Szájadékában leggyakrabban 4 fog van, 
de a redukció következtében ez csökkenhet, így 3,2, ritkán 1 foga van, esetleg a szájadék 
fogatlan. Pleisztocén elterjedése a Dunántúlt, a Duna-Tisza közét és az Északi Középhegy­
séget foglalja magában és összesen 41 előfordulási helye ismert. 
Vertigo modesta (Say, 1824) 
Megnyúl t tojásdad alakú háza finoman, szabályosan, vonalkás-bordás. Fogai aránylag 
kicsik, számuk legtöbbször 4, de a redukció következtében 3 vagy 2 is lehet. Alsó ga­
ratredőjének megfelelően a héjon a szájadék mögött bemélyedés látható, amely kevésbé 
erős, mint a V. geyeri fajnál. Eddig egyetlen lelőhelyről (Szeged-Öthalom) ismeretes. 
Vertigo parcedentata (A.Braun, 1847) 
Aránylag nagytermetű (2-2.2 mm), sima, többnyire fénylő héjú faj. Szájadéka lekere­
kített, tojásdad alakú, benne 4, gyakrabban 3,2 esetleg 1 fog látható, sokszor fogatlan. 
Elsősorban a felső-pleisztocén hideg klíma szakaszainak üledékeiből ismeretes, magyaror­
szági előfordulásainak száma 84. Kihalt faj. 
Vertigo genesii (Gredler, 1856) 
Kisebb, zömökebb a V. parcedentata fajnál, varratai mélyebbek. Héja finoman vonalká­
zott, tompa fényű. Szájadéka fogatlan vagy 1 gyengén fejlett homlokfoga van. Faji önál­
lósága további vizsgálatokat igényel. Lehetséges, hogy a V.parcedentata faj kedvezőtlen 
viszonyok között az átlagméret alatti, de ivarérettséget elért alakja. Felső-pleisztocén üle­
dékeinkből 16 előfordulási helye ismeretes. 
A Vertigo fajok fosszilis példányainak szine bizonyos mértékig útbaigazítást ad a faji 
hovatartozást illetően. így a V.substriata fehéres-sárga, a V. antivertigo, V. parcedentata 
világos vörösbarna, a V. Pygmaea, a V. moulinsiana sárgásbarna, a többi faj barnássárga 
színű szokott lenni. Különösen, pl . nagy szervesanyag tartalmú üledékekben természetesen 
a héj ettől eltérő színt is felvehet. 
Krolopp Endre 
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Debrecen 
Egyetem tér 1. 
H-4010 
1. ábra: A Vertigo-fajok időbeli megjelenése a magyarországi ple isztocénban 
1. Vertigo pusilla 2.V. pusilla szájadéka 
3.Vertigo antivertigo 4.V. antivertigo szájadéka 
5.Vertigo moulinsiana 6.V. moulinsiana szájadéka 
7.Vertigo pygmaea 8- v - pygmaea szájadéka 
9.Vertigo modesta 10.V. modesta 
11.Vertigo angustior 12.V. angustior szájadéka 
13.V. substriata szájadé k 14.Vertigo substriata 
16.Vertigo geyeri 15.V. geyeri szájadéka 
18. Vertigo parcedentata 17.V. parcedentata szájadéka 
19.V. genesii szájadéka 20.Vertigo genesii 
21.V. pseudosubstriata szájadéka 22.Vertigo pseudosubstriata 
23.V. alpestris szájadéka 
I 
24.Vertigo alpestris 
Megjegyzés: a Vertigo fajok 20 X , a szájadékuk 70 X , a skulpturájuk 100 X nagyítás 
alapján lett átrajzolva. 
25.V. geyeri skulpturája 26.V. substriata skulpturája 
27..V. modesta skulpturája 28.V. angustior skulpturája 
A Kálmán-réti-zsomboly holocén üledékeinek 
malakológiai vizsgálata 
Fűköh, L . - Krolopp, E.: 
Malacological Examination of the Holocene Sediments of the Kálmán-rét shaft cave (North-Hungary, 
Bükk Mountains). - The authors accomplished the malacostratigraphical and zoogeographical examinations 
of the Holocene sediments of the Kálmán-rét shaft cave, which can be found in the territory of Bükk 
National Park. According to their examinations the found of these sediments can be ranked into the 
Helicigona faustina - Acicula polita biozone. 
A Zsomboly a Bükki Nemzeti Park területén a Vöröskő-bérc alatt, attól nyugati irány­
ban fekvő Kálmán-réten nyílik. Feltárását a Pannónia Speleoalpin Csoport végzi . Munká­
juk során a kürtőn behúzódó törmelék megbontásakor nagymennyiségű csontra leltek f i ­
gyelmesek, megfigyelésüket jelentették, ennek eredményeként mentünk ki a helyszínre. 
A zsomboly 15 m mély kürtővel nyílik a felszínre ( 1 . ábra). 
A z egykori talpmélység feltehetően mélyebben volt, de a nyíláson a felszínről behúzódó 
üledék jelentős vastagságban kitöltötte. A kitöltő üledékből vett minták arról győztek meg, 
hogy érdemes az üledékek részletes őslénytani vizsgálata, mert bennük a gcrinccspaleon-
tológiai leletek mellett igen nagy mennyiségű és jó megtartású malakológiai anyag is 
megőrződött . 
A z üledékek malakológiai vizsgálata érdekében a Mátra Múzeum Természettudományi 
Osztálya munkatársainak közreműködésével 1988-ban feltárást végeztünk a törmeléklejtő 
azon részén ( 1 . ábra), ahol a barlangászok a nagyméretű csontokat tárták fel. A gerinces-
paleontológiái leletek feldolgozására a MAFI-ba kerültek. 
A z 1. és 2. térképezési pont között felhalmozódott erősen humuszos, kőtörmelékes üle­
déket úgy tártuk fel, hogy a rézsüszerűen behúzódott törmeléket merőlegesen megmetszet­
tük - amennyire a kövek lehetővé tették - majd a szemre egységes üledéket metrikusan 
felosztva öt mintát különítettünk el. A további mintavételt egyrészt az üledékben előfor­
duló nagy kövek, másrészt a felülről leszakadással fenyegető üledéktömb akadályozta 
meg. 
A feltárt üledékekből iszapolással kinyert malakológiai anyag 45 faj 1723 egyedéből áll 
( I . táblázat) 
Az előkerült fauna paloökológiai és malakosztratigráfiai elemzése az alábbiakat ered­
ményezte: 
Felhasználva Lozek ökológiai csoportosítását ( I I . táblázat), megállapítható volt, hogy 
az ún. erdei elemek csoportjaiba sorolható a fajok mintegy 70-90%-a, 3-10%-a a fajok­
nak a mesophil csoportba tartozik (2. ábra). 
Mindössze két olyan faj van, amely az 5. ökológiai csoportba (Lozek, V. 1965) sorol­
ható, melyben az ún. nyílt téren általánosan előforduló fajok és az ún. erdősztyep fajok 
találhatók. A z előbbi csoportot a faunában a Vallonia costata képviseli, az 1. mintába . i 
mindössze egy példánnyal (0,6%). Az erdősztyep fajok közül az Eumphalia strigella for­
dul elő. Legnagyobb relatív gyakorisága a 4. mintában van, 14,8%. Ez a környező minták 
faunáival összevetve (2.a. ábra) arra utal, hogy ennek a mintának az üledéke viszonylag 
kevésbé nedves környezeti viszonyok között képződött. Ezt támasztja alá az is, hogy ez 
az egyedüli minta, melyben a Carychium minimum nem fordul elő. 
A z ökológiai viszonyok elemzését jól kiegészíti az állatföldrajzi vizsgálatok eredménye. 
Bába (1982.) felosztása alapján elkészített gyakorisági számítások azt mutatják, hogy az 
összfauna zoogeográfiai képe (3. ábra) is erőteljes mediterrán túlsúlyról tanúskodik. A 
kontinentális és szubatlantikus faunacentrumba sorolható fajok mintánkénti relatív gyako­
risági értékei sem tanúskodnak lényeges eltérésről. 
Mind az ökológiai, mind a zoogeográfiai elemzés eredménye arra enged következtetni, 
hogy az üledékek faunája meleg, nedves klímára, zárt erdőre jel lemző, s ez malakosztra-
tigráfiailag a Helicigona faustina - Acicula polita biozóna (Füköh, L . 1991). 
Az öt mintával feltárt üledéksor jelentőségét az adja, hogy ez a szubatlantikumra da­
tálható faunaegyüttes az amely a legrészletesebb malakológiai elemzést tette lehetővé a 
hasonló korú bükki faunák között. A szubatlantikum Helicigona faustina - Acicula polita 
zónája ez idáig csupán l - l minta faunája alapján volt je l lemezhető, itt fordul elő első 
ízben, hogy az eddig legegységcscbbnek vélt faunaegyütteseket tartalmazó fiatal üledékek 
képződésén belül is lehetett, ha nem is releváns, de mindenképpen említésre érdemes vál­
tozást kimutatni. 
A paleomalakológiai vizsgálat jelentőségét mindenképpen jól kiegészítené, esetleg ered­
ményeit finomítaná, ha elkészülne az üledékek gerincespaleontológiai faunájának feldolgo­
zása is. 
Füköh, L . (1991): Examination on Faunal-history of the Hungarian Holocenc Mollusc-fa­
una (Characterization of the Succession Phase). - Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 16:13-28. 
Lozek, V. (1965): Entwiclung der Molluskenfauna der Slowakei in der Nacheiszeit. - Inf. 
Landw. Hochsch. Nitra 1.1-4:9-24. 
Irodalom 
Krolopp Endre 
Magyar Al lami Földtani Intézet 
Budapest 
Stefánia u. 14. 
H-1143 





I . táblázat: A Kálmán-réti-zsomboly Mollusca-faunája a mintakénti relativ gyakorisági 
értékek feltüntetésével 
Relative frequency distribution o f the Mollusc fauna of Kálmán-rét shaft cave 
öko.cs. Faj név 1. minta 2. minta 3. minta 4. minta 5. mim 
l . W Acicula polita 0,2 0,3 
Vertigo pusilla 0,2 
Orcula doliolum 0,6 1,4 1,4 1,1 1,9 
Acanthinula aculeata 2,2 7,3 4,5 0,7 4,5 
Ena monta na 5,1 5,9 0,6 0,4 
Ena obscura 0,2 
Cochlodina laminata 0,3 
Cochlodina orthostoma 0,4 
Macrogastra latestriata 0,8 0,4 0,8 
Bulgarica cana 0,6 0,7 
Discus perspectivus 1,1 0,2 0,6 0,4 
Vitrea diaphana 4,5 0,3 0,4 
Vitrea subrimata 7,9 
Aegopinella pura 15,2 16,0 20,1 25,8 23,0 
Oxychilus depressus 3,4 2,3 
Oxychilus orientális 0,2 1,1 
Daudebardia brevipes 0,2 
Daudebardia rufa 1,1 0,9 1,4 3,7 1,5 
Perforatella incarnata 3,4 0,8 2,8 4,8 6,0 
Trichia unidentata 2,8 6,0 4,8 2,9 9,1 
Helicodonta obvoluta 5,1 4,6 3,7 6,3 5,7 
Helicigona faustina 0,6 + 0,3 
Isognomostoma isognomostoma + 
2. W ( M ) Laciniaria biplicata 0,4 
Oxychilus glaber 0,6 3,8 4,8 3,7 4,9 
Limax cf. maximus 1,5 
W(s) Cochlodina cerata 0,2 0,4 0,4 
Aegopinella minor 4,5 4,7 5,4 6,6 4,9 
Bradybaena fruticum 0,3 2,2 1,1 
Helix pomatia 0,2 0,3 0,4 
W(H) Vitrea crystallina 12,3 12,8 6,4 2,9 1,1 
3. W(h) Macrogastra ventricosa 0,4 
Clausilia pumila 0,5 0,4 0,4 
Perforatella vicina 1,1 2,9 2,3 0,4 3,0 
5. 0 Vallonia costata 0,6 
Ws Euomphalia strigella 2,2 3,3 6,2 14,8 9,4 
7. M Punctum pygmaeum 1,2 4,2 0,7 
Vitrina pellucida 0,2 1,6 0,4 
Vitrea contracta 3,1 0,7 1,5 
Euconulus fulvus 0,5 1,9 1,1 0,8 
W f Orcula dolium 0,6 1,5 0,3 0,4 3,0 
Clausilia dubia 1,7 0,7 
Laciniaria plicata 0,6 0,3 
8. H Columella edentula + 
9. P Carychium minimum 0,6 1,2 0,3 0,7 
I I . táblázat: A Kálmán-réti-zsomboly Mollusca-faunájának ökológiai csoportosítása 
(Lozek szerint) 
Ecological arrangement of the Mollusc fauna o f Kálmán-rét shaft cave 
öko .csop . 1. minta 2. minta 3. minta 4. minta 5. min 
1. W 45,7 53,1 40,8 47,9 57,1 
2. W ( M ) 0,6 3,8 4,8 5,2 5,3 
W(S) 4,5 5,4 5,7 9,6 6,4 
W ( H ) 12,3 12,8 6,4 2,9 1,1 
3. W(h) 1,1 3,4 2,3 1,2 4,1 
5. 0 0,6 
Ws 2,2 3,3 6,2 14,8 9,4 
7. M 1,9 10,8 2,9 2,3 
W f 2,9 1,8 0,3 1,1 3,0 
8. H + 
9. P 0,6 1,2 0,3 0,7 
1. ábra: 
A Kálmán-rét i-zsomboly kiterített hosszmetszete (felmérte a Pannónia Speleoalpin Cso­
port 1984. IV. 04-én; szerkesztette: Kardos László) 
Vertical section and cross-section of Kálmán-rét shaft cave 
2. ábra: 
A Kálmán-réti-zsomboly Mollusca-faunájának ökológiai megoszlása 
Ecological distribution of the Mollusc fauna in the samples 
Qkbm 1öű-.»j»rlnt 
3. ábra: 
A Mollusca-fauna zoogeográfiai megoszlása 
Zoogeographical distribution of the Mollusc fauna 
1. minta 2 . minta 
3. minta 4. minta 
5. minta 
2.a. ábra: 
A minták Mollusca-faunájának ökológiai megoszlása 
Ecological distribution o f the Mollusc fauna in the samples 

Pupoides coenopictus (Hutton, 1834) from an 
archaeological site in the southern Negev, Israel 
H . K. Mienis 
A single shell of Pupoides coenopictus is reported from the excavation of a PPNB-site in Nahal Issaron, 
southern Negev, Israel. It is the second find of this palaeotropic species at an archaeological site in 
Israel. 
A settlement in Na/ial Issaron was excavated by Nigel Cioring-Morris (Israel Antiquities 
Aufhorty, Jerusalem) and Avi Gopher in 1980-1981 as part o f an archaeological rescue 
operation in Biq'at 'Uvdah, southern Negev, Israel. The excavation resulted among others 
in the find o f a rich molluscan assemblage, expecially in layer C, which was dated to 
the Pre Pottery Neolithic „B"-period (PPNB). Most of the molluscs are from the Red 
Sea and show traces o f manipulation i.e. they were transformed into either shellbeads or 
shellpendants (Goring-Morris & Gophner, 1983). These molluscs are currently being stu­
died in more detail by Mrs. D. Bar-Yosep (Cambridge, U.S.A.). A landsnail among that 
material was submitted for identification to the author. 
This shell turned out to belong to Pupoides coenopictus (Hutton, 1834) (fig. 1) (Fain. 
Pupillidae), a rare palaeotropic element in the fauna of Israel. 
I t is not the first time that this species is reported from a archaeological site in Biq'at 
'Uvdah. Recently I was able to report several specimens from an Early Bronze site in 
the same area (Mienis, 1990). 
L iv ing specimens of Pupoides coenopictus have been found sofar only near 'En Gedi, 
on the west bank of the Dead Sea (Mienis, 1974), however, it is most probably also 
l iving elsewhere since empty shells are known from drift o f the Dead Sea at quite a 
number o f other localities (Mienis, 1974 & 1979). 
Since the PPNB-period is dated in the Near East by means of a large number o f C-14 
Fig. 1: Pupoides coenopictus (Hutton, 1834) Actual height 4.6 mm. 
analyses to 7800/7500 - 6000/5800 BCE (Bar-Yosef, 1985), the shell from Na/ial Issaron 
proves that Pupoides coenopictus was already present in the area some 8000-9000 years 
ago. 
I like to thank Mrs. D . Bar-Yosef for allowing me to study the discussed shell. 
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Additional notes concerning prédation on landsnails by 
White-toothed shrews in Israel 
H . K. Mienis 
All records of prédation on landsnails by White-toothed shrews (Crocidura spec.) in Israel are enumerated. 
In the wake of new information all cases of prédation are attributed to the Lesser white-toothed shrew: 
Crocidura suaveolens, instead of to the (Greater) White-toothed shrew: Crocidura russula. 
Several years ago Mienis (1987) published four cases o f prédation on terrestrial snails 
by White-toothed shrews in the neighbourhood of Kibbutz Netzer Sereni, Israel. In addi­
tion he identified the snails eaten by the same Crocidura species as reported by Rotery 
(1982 & 1983). A find o f a landsnail in a pellet of a Barn owl : Tyto alba, in Kibbutz 
Netzer Sereni was also tracked down to a case o f prédation by a shrew (Meinis, 1991). 
In all these cases the shrews were assigned to Crocidura russula. A t least all the 
White-toothed shrews found in pellets o f Barn owls and collected in Kibbutz Netzer Se­
reni in 1977-1979 were identified by Harrison (in litt.) as belonging to Crocidura russula 
monacha. The latter is also considered the most common species among the three W h i ­
te-toothed shrews supposed to occur in Israel (Harrison, 1964; Mendelssohn & Yom-Tov, 
1987). 
However, Catzeflis et al. (1985) have pointed out that Crocidura russula is a Western 
European species. Moreover they proved that the countries bordering the Eastern Medi ­
terranean are inhabited by two species only: Crocidura leucodon and the rather polymorp­
hic Crocidura suaveolens. Since all our material is far too small for C. leucodon, it is 
reassigned to the Lesser white-toothed shrew: C. suaveolens. Consequently all records o f 
pedation on landsnail by (Greater) White-toothed shrews: C. russula, in Israel as reported 
by Rotery (1982 & 1983) and Mienis (1987 & 1991), are attributed here to the Lesser 
white-toothed shrew: C. suaveolens. 
In the meantime several additional cases of prédation on landsnails by this shrew could 
be recorded. A l l cases are enumerated in table 1. 
Table 1. 
Records of snails preyed upon by Crocidura suaveolens in Israel 
Prey species 
1. Theba pisana 
2. Tlieba pisana 
3. Monacha Imifaensis 
4. Helix engaddensis juv. 
Monacha haifaensis 
5. Euchondrus cf. ovularis 
6. Monacha haifaensis 
7. Theba pisana 
Xeropicta vestalis joppensis 
Monacha haifaensis 









5. I . 1982. 
6. I I I . 1982. 
8. X I . 1982. 
20. X I . 1982. 
23. I I . 1991. 
21 . I I I . 1991. 






under cardboard in 
Avocado-orchard 
Prey species Locality Date Reference/Rema rks 
8. Monacha haifaensis Netzer Sereni 7. I I . 1992 under cardboard in 
Avocado-orchard 
9. Euchondrus septemdentatus „Nesher-Ramla" 26. I I I . 1992. in pitfall 
Monacha obstructura 
10. Euchondrus septemdentatus „Nesher-Ramla" 19. IV. 1992. in pitfall 
Monacha obstructa 
The shrew caught in a pitfall near „Lesher-Ramla" on 19 Apr i l 1992 was taken home 
and kept for a few days in a terrarium. As food it was supplied with large numbers of 
small beetles and numerous snails: Helix aspersa (juveniles up to 20 nun in diameter), 
Tlteba pisana and Monaclui Imifaensis. A l l snails were readily tkan by the shrew. Most 
i f not all were crushed on one and the same spot resulting in a mond of broken shells 
in one corner of the terrarium. 
According to these data the Lesser white-toothed shrew: Crocidura suaveolens, has to 
be considered an important natural enemy of grounddwelling landsnails in Israel. Sofar 
it has been recorded as a predator of seven different species under natural conditions and 
still an other one in captivity. The prey species are enumerated in table 2. 
Table 2. 
Systematic lists o f landsnails preyed upon by Crocidura suaveolens in Israel 
Family Enidae 
1. Euchondrus septemdentatus (Roth, 1839) 
2. Euchondrus cf. ovularis (Olivier, 1801) (this is probably a still undescribed species) 
Family Helicidae 
3. Helix aspersa Müller, 1774 (in captivity only) 
4. Helix engaddensis Bourguignat, 1852. 
5. Tlteba pisana (Müller, 1774) 
Family Hygromiidae 
6. Xeropicta vestalis joppensis (Schmidt, 1885) 
7. Monacha Imifaensis (Pallary, 1939) 
8. Monacha obstructa (Pfeiffer, 1842) 
Other records o f prédation on landsnails in Israel may be expected in the future. 
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A second record of Zootecus insularis (Ehrenberg, 1831) 
from an archaeological site in Sinai, Egypt 
H . K. Mienis 
Zootecus insularis is reported from the excavation of a PPNB-site near Tarfat Qudrein, wadi Feiran, 
Sinai, Egypt. This is the second find of an almost 9000 year old shell of this palaeotropic species in 
Sinai. 
The excavation o f a Pre Pottery Neolithic „ B " (PPNB) site near Tarfat Qudrein, Wadi 
Feiran, Sinai, Egypt, in the mid 70's, yielded among others a number o f molluscs. They 
are currently being studied by Mrs. D . Bar-Yosef (Cambridge, U.S.A.). The material con­
tained also a single landsnail, which was submitted for identification to the author. 
It turned out to be a perfectly preserved specimen of Zootecus insularis (Ehrenberg, 
1831) (Fam. Subulinidae) (fig. 1). This palaeotropic species is now known from two ar­
chaeological sites in Sinai. Another single shell was reported from Currelly's site near 
Wadi Riketiyah, +20 km N E of Santa Catharina (Mienis, 1979). That site is of about the 
same age as that in Wadi Feiran i.e. some 9000 years BP. 
Altogether three records of Zootecus insularis are now known from the Sinai Peninsula. 
Pallary (1924a-b) had already recorded a recent find from Gebei Halal (fig. 2). 
I t is not clear whether this landsnail is indeed such a rare species in Sinai. Large parts 
of the peninsula are still „terra incognita" from the malacological point o f view. Also the 
Fig . 1. Zootecus insularis (Ehrenberg, 1831) Actual size 14.8 mm. 
Fig . 2. Records o f Zootecus insularis from the Sinai Peninsula 
fact that it lives mainly subterranean, only ascending to the surface during heavy rains, 
does not stimulate the number of finds o f Zootecus in this arid and largely deserted area. 
Thanks are due to Mrs. D . Bar-Yosef for showing me the shell. 
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Hozzászólás a Vertigo pusilla O.F. Müller 1774 alföldi 
előfordulásához 
Bába K. 
Remarks about the occurrence of Vertigo pusilla O.F. Müller 1774 at the Great Hungarian Plain 
Author gives new data about the occurrence of Vertigo pusilla at the Great Plain. He completes our 
knowledge about the appearance of the species in different forest-types of the Great Plain. 
A Malakológiai Tájékoztató 9. számában Sümegi Pál elemzi a faj előfordulásával kap­
csolatos elterjedési és ökológiai adatokat. Értékelésével és középhegységi kapcsolatának 
elemzésével maradéktalanul egyet lehet érteni. 
Sümegi hiányolja, hogy magyarországi puhatestűek elterjedése kötetből hiányzik e faj, 
holott gyűjtési adatai korábbiak (pl. Bába, K . 1974). Ennek oka egy óvatosságból és al­
földi terep-tapasztalat hiányából eredő valamiféle prekoncepció, mely szerint a középhegy­
ségi fajok nem élhetnek az Alföldön. Később több gyűjtő tevékenysége révén az un. kö­
zéphegységi fajok az Alföld különböző részein, a Dráva síkon, (Malakológus Találkozó 
Barcs) a Hortobágyon és Békés megyében (Domokos, T. 1990) is előkerültek. (Pintér, L . 
- Varga, A . 1983.) 
Ilyen a Vertigo pusilla is, mely nemcsak a középhegységhez közeli Alföldszéli terüle­
teken fordul elő, hanem a Duna-Tisza közén is. Erről a mellékelt térképlap tanúskodik. 
1. ábra: 
A Vertigo purilla előfordulása az alföldi erdőkben 
Localities o f Vertigo pusilla in the forests o f the Great Plain according to the author's 
examinations. 
A z általam talált lelőhelyek a következők: 
Tarpa: 1967. Fraxino-Ulmetum caricetosum (Szatmár-Beregi sík). Kunpeszér: 1970, 
Convallario-Quercetum, Pusztavacs: 1970, Querco-Carpinetum, Csévharaszt: 1971. Conval-
lario-Quercetum (nem Festuco-Quercetum) (Duna-Tisza köze). Fényi erdő: 1972. Querco-
Carpinetum (Nyírség). Zseni László 1986-ban Kunbaracson Convallario-Quercetumbó\ 
gyűjtötte (Duna-Tisza köz). A felsorolt lelőhelyekről 1-2 példánya került esetenként elő. 
A faj két alföldi növényzeti szukcessziósor társulásaiban fordul elő. A ligeterdő (Fra­
xino-Ulmetum) és gyertyános tölgyes (Querco-Caspinetum) egymás után következő fázisai 
a mineralogén folyóparton kialakuló növényzeti szukcessziónak. 
A homoki szukcessziósorban a Convallario-Quercetum és Soó 1964-nál Festuco-Quer­
cetum roboris névvel is szereplő Junipero-Populetum Szodfridt 1969. társulások, szintén 
a szukcesszió egymásra következő fokozatait képezik. ( A Festucopseudovinae-Quercetum 
zömmel telepítés eredménye, ezért is helyesebb a Szodfriedt féle elnevezés). Míg az előző 
növénytársulások hygrofil-mesofil jellegűek, a homoki társulások xeromesofil-mesofil fázi­
sok egymásutániságát képviselik. Kétségtelen, hogy Kunpeszér, Kunbaracs, Csévharaszt 
környékén az erdők és a mocsaras területek váltakoznak. A Duna-Tisza köz azon részei, 
ahol a faj előfordul, a hajdani dunai árvizek hullámterén húzódott. így a Sümegi és az 
általam áttekintett gyűjtőhelyek a folyóvizek vonzáskörében lévő területek, ami azt mu­
tatja, hogy az Alföld faunája igényesebb elemei (középhegységben is előforduló fajok) a 
folyóvíz terjesztő hatása révén juthattak az Alföldre (Bába, K . 1979). A folyószabályozá­
sok előtt elterjedtebbek lehettek. Mai ritka előfordulásaik az egyre erősödő kultúrhatás 
eredménye (lecsapolás, erdészeti művelés, erdőírtás) (Bába, K . 1980). 
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Javaslat a Sitkai-erdő egy részének védetté 
nyilvánítására (A Hygromia kovácsi és a Helicigona 
banatica együttes előfordulása) 
Domokos T. 
Proposal for the preservation of a part of the Sitkei-erdó (Sitkai-forest) (Hungary, Békés county) 
(Simultaneus occurrence of Hygromia kovácsi and Helicigona banatica) 
Author proposes the preservation procedure of the habitat of two rare Hungarian species Hygromia kovácsi 
and Helicigona banatica, on the basis of the results of malacological examinations. 
A Gyulavári-Mályvádi erdő viszonylag idősebb tölgyesei közé sorolható a címben meg­
nevezett terület, amely a M T A Botanikai K . I . munkatársai által már 1979-ben vizsgált és 
védelemre javasolt crdőtagoktól több km távolságra esik. Amint tudjuk az 1979-es javaslat 
11 év múlva, s csak töredékeiben valósult meg, amikor is a Bánya-rét öreg tölgyei nyer­
tek védettséget. Ezektől az idős törgyektől légvonalban közel É N Y irányban, több mint 5 
km-re található a Mályvádi-szükségtározóban a töltés szomszédságában fekvő 128/A és 
129/A jelű tölgyes. A terület védettségét botanikai adottságain túl annak zoológiai viszo­
nyai is indokolják. T i . a területen két aktuálisan veszélyeztetett puhatestű él: a Hygromia 
kovácsi (Dobozi pikkelyes csiga) és a Helicigona banatica (Bánáti csiga). E két faj az 
aktuális veszélyeztetettség minden jelével rendelkezik (Vörös Könyv) . Nevezetesen: egyed­
számuk igen alacsony, különösen a Helicigona banaticaé (4-5 db tuskóként, 1—2 db fa­
törzsenként - kummulativ diszperzió), amelynek állománya, elterjedési területe csökkenő­
ben, összeszűkülőben van (Domokos T. - Kordos L . - Krolopp E., 1989) Ráadásul a 
Körös-medencében a Helicigona banatica előfordulása area-peremi, s a talajvíz szintjének 
süllyedése, valamint az erdők irtása miatt élőhelyi feltételei megszűnőben vannak. 
A két fajra vonatkozó fontosabb adatok: 
Hygromia kovácsi V A R G A et PINTÉR, 1972. 
1963. 07. 05-én első példányait dr. Kovács Gyula (Békéscsaba) gyűjtötte Gyulavári­
ban a Mályvádi erdőben. 1972-ben Varga András és Pintér László dobozi példányok 
alapján, mint új fajt írja le. 
Magyarországon csak Békés megye keleti erdőségeiben gyűjthető. Areájának Romá­
niába eső része még felderítetlen. 
Helicigona banatica (ROSSMÁSSLER, 1838) 
1917-ben Czógler Kálmán a Tisza újszegedi partján friss, de üres házait gyűjti hor­
dalékból. 1967. 07. 28-án dr. Bába Károly Vásárosnaményben ártéri tölgyesben meg­
találja az első magyarországi, közvetlenül nem hordalékból származó élő példányokat . 
1980 júniusában dr. Bencsik János Gyula-Városerdőn talált fosszilis példányokról szá­
mol be. Ezt követően fosszilizálódott példányai a megye több pontjáról is előkerülnek. 
1986-ban begyűjtésre kerülnek Makó környéki ártéri erdőkből az első magyarországi 
maros-völgyi példányok. 
1991. 04. 18-án terepbejárás során ismertté válik a sitkai populáció. 
Említést érdemlő tény, hogy a Helicigona banatica Magyarországon csak ártéri ( i l l . 
Mályvád esetében időnként ártérként funkcionáló szükségtározói) biotópokban található, 
mégpedig a vásárosnamenyi és makói ökoszisztémában a Cochlodina laminata és Perfo-
ratella vicina társaságában. E két utóbbi — az Alföldön oly ritka — faj még nem került 
elő a sitkai biotópokból. Az irodalomból csak a Cochlodina laminata előfordulása ismert 
(Pintér et al., 1979. - Gyulavári: Mályvádi-erdő). 
A z időnkénti elöntéseknek valószínűleg a puhatestűek számára oly fontos páratartalom 
kialakításában, és a kisemlősök egyedszámának regulációjában van szerepe. Ez utóbbiak 
táplálékláncában jelentős szerepet töltenek be, különösen a nagyobb termetű puhatestűek. 
A Helicigona banatica lényegesen nagyobb arcával rendelkezik mint a Hygromia ková­
csi. A K-Kárpátoktól az Alföld keleti szegélyéig megtalálható, de „behatol", helyesebben 
transzponálódik a Tisza-, a Körös- és a Maros-völgyén át Vásárosnaményig, Gyulaváriig 
és megközelíti Szegedet is. 
A leírtak alapján javaslom az említett terület védetté nyilvánítását. A védettség a ké­
sőbbiekben részletes botanikai és zoológiai felmérést tenne lehetővé, s biztosítaná az or­
szágosan is unikális terület megőrzését. 
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A Discus Ruderatus (FÉRUSSAC,1821) bükki előfordulása 
Occurence of Discus ruderatus (Fer. 1821.) in the Bükk Niuntains (North Hungary) 
Author reports a new, recent occurrence of Discus ruderatus from a medium high mountain ranges area. 
A 80-as években végzett Bükk-kutatás során vizsgáltam a Hór vízgyűjtőjéhez tartozó 
tebepusztai forrást, patakot és tározót. 
A forrás vizének hőmérsékletét tavasszal 5 °C-nak, vízhozamát csupán 1 dnvVmin ér­
téknek találtam. A tenger szintje felett közel 400 m magasságban eredő forrás kis patak­
jához égeres foltocska kapcsolódik. A z égeres avarjából vett mintában 1988 áprilisában 
meglepetésemre két db Disdus riideratust találtam, melynek recens voltát későbbi gyűjté­
sek is igazolták. (Közismert, hogy a pleisztocén löszökben is előforduló fajról van szó.) 
A magyarországi recens puhatestűek elterjedésében (Pintér L.-Richnovszky A . -S . Szi-
gethy A , 1979.) e fajnak csupán négy előfordulási helye kerül említésre (Börzsöny: Csó­
ványos, Mátra: Szamár-kő, Galyatető, Kékes) . Ezek mindegyike 700 m felett található. A 
bükki előfordulás tehát — jelenlegi ismereteink szerint — az area-peremi foszlányok közül 
a legalacsonyabban fekvő egységet képviseli Magyarországon. A Discus ruderatust kísérő 
23 tagú malakofauna: 
Pintér L.-Richnovszky A - S . Szigethy A . (1979): A magyarországi recens puhatestűek el­



























Somogy megyei erdőtípusok csigaegyütteseinek vizsgálata 
Klein K. 
Gastropod association examinations in forest types of Somogy county (Hungary, Transdanubia) 
Twenty forests, can be ranked in five types have been examined in Somogy county. The aim of inves­
tigation was the revelation of differences among the gastropod faunas of different forest types and the 
demonstration of human influence. 
A gyűjtés ideje, helye, körülményei: 
A z 1988 és 1989 években vizsgáltam Somogy megye eddig ökológiailag fel nem tárt 
erdőtársulásainak csigafaunáját. A megye malakofaunisztikailag kevéssé kutatott tájegy­
ségeink közé tartozik, egyes részein voltak rendszeresebb faunisztikai kutatások (Pintér, L . 
1979) Ezek a gyűjtések zömmel erdőn kívüli biotópokban folytak (Pintér, L.-Richnovszky, 
A.-Szigethy, A . 1979). Vizsgálataimmal öt erdőtípus 20 erdejének nyári aszpektusát tártam 
fel cönológiailag eddig ismeretlen területeken, amelyek növényföldrajzilag a Külső-somo­
gyi flórajáráshoz tartoznak. Célom az erdőtársulások csiga együttesében mutatkozó különb­
ségek feltárása, az emberi hatások kimutatása a faunára vonatkozóan. A területen jóval 
kevesebb a természetes erdőállomány mint a háború előtt. Az ez utáni időszakban az 
intenzív erdőgazdálkodás révén a bükk, tölgy egyre inkább kiszorult, az elcseresedés, el-
gyertyánosodás je l lemző, egyre inkább tért hódított az akác is. A vizsgált erdőket növény-
cönológiailag (Soó, R. 1980) alapján azonosítottam. 
A z erdőtagok kiválasztása hidrológiai, életkori, talajtani tényezők figyelembevételével a 
somogyvári erdészet szakemberei segítségével történtek. ( 1 . ábra) 
Erdőtagonként 10 mintavételt a statisztikai módszerekkel való kiértékelés céljából tar­
tottam fontosnak. 
A vizsgált természetes erdőtársulások: 
- Helleboro dumetorum - Carpinetum (Soó et Bonhidi 1962.) gyertyános-tölgyes tár­
sulás (12 helyen) 
- Aegopodio - Alnetum (Somsak, 1960.) égerliget társulás (3 helyen) 
- Vtcio oroboidi - Fagetum (Pócs et Bonhidi 1960.) i l lyr bükkös (1 helyen) 
Telepített erdőtársulások 
- Robinio - Brometuum sterilis (Soó, 1957.) akácos (3 helyen) 
- Castaneo - Quarcetum Kons: Castaneo sativa (Soó, 1950.) szelidgesztenyés (1 he­
lyen) 
A talajminták felvételét 15 x 25 x 25 cm-es kvadrátokkal végeztem. A gyűjtési helyek 
biotikus, illetve abiotikus tényezőit feljegyeztem, a legfontosabbakat erdőnként csoportosí­
tottam. (2. táblázat) 
A z egyes társulások kvadrátjainak anyagát ökológiai fajcsoportokba soroltam (3. táblá-
zat), ehhez felhasználtam Lozek munkáját, a csoportosításnál az ő jelölésrendszerét hasz­
náltam (Lozek, V. 1956.) 
Az ökológiai fajcsoportok cluster elemzését a Czekanowsky index segítségével (Czeka-
nowsky, 1979), az ordinációs vizsgálatokat főkomponens analízis (PCA) módszerrel , ezen­
kívül a Shaimon-Wiell függvényt (Southwood, 1984.) használtam a kiértékelésnél. (Poda-
ni, J. 1980.). 
Dolgozatom elkészítéséhez adott szakirányú segítségéért Dr. Bába Károlynak tartozom 
köszönettel, valamint Puskás Zoltán erdőmérnöknek a terepmunkálatokban való segítségért. 
Vizsgálati eredmények: 
37 faj 6515 egyedét határoztam meg, mely fajokat az 1. táblázatban tüntettem fel, 
ugyanitt jeleztem az ezekből eddig is előkerült fajokat külső—Somogyra nézve (Pintér, 
1979.) 
Újnak bizonyult a területre nézve a Daudebardia rufa (Drap, 1805.), melynek foszilis 
előfordulásáról is épp a Somogytúr melletti löszfúrás anyagából tudunk. A vizsgált gyer­
tyános—tölgyesekben jórészt megtalálható volt. A z ötféle erdőtársulás faj- és egyedszámá­
ban jelentős különbségeket mértem, melyet a diverzitások különbözősége jól mutat (3. 
táblázat), ezek szoros összefüggésben állnak a növénytársulás minőségével és az erdészeti 
beavatkozásokkal . 
Kiemelkednek az égeres ligeterdők, mint legnedvesebb erdőtípusok. Ezek nyújtják a 
legjobb életlehetőségeket a csigáknak. Hozzájuk közelítenek az üde, illetve félnedves tí­
pusú gyertyános—tölgyesek. A dendogrammon jól elkülönült klasztennagot alkotnak ezek 
(1 . , 2., 3., 6., 7., 15. erdőtagok), (2. ábra). Közülük az Asperula odorata-gyertyános ko-
csánytalan tölgyesek (12., 19.) a legjobb termőhelyek. Ezek közül helyezkednek el az 
égeresekhez a dendogrammon. Ebbe a csoportba tartozik a 16. akácos is, ami fajgazdag­
ságával válik el a többi akácostól. 
Ez az erdőtag nagyobb kiterjedésű gyertyános—tölgyes állomány mellett van, a fajok 
vándorlása itt biztosított, valamint az erdő ökológiai viszonyai is jobbak ezáltal. 
A nedvességi fok csökkenésével (2. táblázat), a fajok száma és az egyedszáma is ha­
sonló tendenciát mutat. 
A félszáraz Carex pilosa-gytrtyános kocsánytalan tölgyesek (5., 10., 11.) külön klasz­
tennagot alkotnak, átlagos diverzitás értékeik alacsonyak. Ezekhez hasonló életfeltételeket 
nyújt a 9. sorszámú szelídgesztenyés. Ez a telepített erdőtag, amely 160 éves az emberi 
kultúrhatások miatt szárazabb. Ősszel itt összegereblyézik az avart, így hasonló elnéptele­
nedési jelenséget okoz, mint az erdőtagok gyérítése. Az ondinációs analízis diagrammján 
(4. ábra) az erdőtípusok csoportosulása figyelhető meg. A gyertyános- tölgyesek jó vízgaz­
dálkodású állományai tömörülnek (1 . , 2., 3., 6., 7., 4., 15.) hasonló feltételeket nyújtja a 
csigáknak. A félszáraz gyer tyános- tölgyesek elkülönülten helyezkednek el. 
A természetes erdőtársulásokból a két legtöbb erdőtagot számláló gyer tyános- tölgyes és 
égeres ál lományokat összehasonlítottam. Közülük néhány erdőtag ökológiai fajcsoportjai­
nak százalékos megoszlását a 3. ábrán szemléltettem. 
A z abcissza az erdőtag számjelzését, az ordináta az erdőtagokban előforduló megfelelő 
ökológiai karakterfajok százalékértékét tartalmazza. 
A gyer tyános- tölgyesekben jórészt az erdei fajok száma magas, míg az égeres ál lo­
mányokban a nedvességkedvelő fajok törnek előre (3. táblázat) 
Az akácosok (13., 16., 17.) elkülönülnek a többi társulástól. Ezek úgynevezett maradék 
faunát őrzik. A múltban végzett erdőírtások hatására keletkeztek a természetes erdőtársu­
lások helyén. A nedvességhez kötött fajok itt háttérbe szorulnak, a mezofil egyedek túl-
súlya a döntő Pl. Vitrea crystallina (Müller, 1774) Vitrina pellucida (Müller 1774), Ae­
gopinella minor (Stab., 1864.), Punctum pygmaeum (Drap., 1801.). 
A nedvességigényesebb Aegopinella ressmanni (West, 1883.) visszaszorul. Csupán a 16. 
sorszámú akácosban találtam élő egyedet, a már leírt okok miatt nyilvánvaló. 
A z erdők nedvességi fokára főként az erdészeti kezelések hatnak. A tisztítástól a fel­
szabadító vágás felé fokozatosan visszaszom Inak a nedvességigényesebb fajok, az erdő 
tarvágásával kipusztulnak. 
Az ordinációs analízis diagrammján az egyes társulások nedvességi fokának leépülését 
a nyilak jól szemléltetik (4. ábra), egyben jelzik a fokozati leépülés irányát, a diverzitás 
értékekhez hasonlóan. A z elmozdulások szemléltetik, hogy az újabb emberi behatások mi ­
lyen irányban hatnak az erdőre, és annak nedvességi viszonyaira, valamint a csigákra. 
Összefoglalás: 
A z ötféle erdőtársulás fajait összehasonlítva megállapítottam, hogy nagy különbségek 
adódnak, ezek pedig szoros összefüggésben állnak a növénytársulás minőségével (3. táb­
lázat). Igen éles párhuzam állítható fel az erdő nedvességfokozata és a mért diverzitás 
értékek, valamint a klasszifikációs vizsgálatok eredményei között (3.táblázat, 4. ábra). 
Nemcsak az erdőtársulások tagjai, de az azonos típusú erdők faunája is különbözik egy­
mástól. Az erdőtag állapota, típusa, fekvése és az emberi beavatkozások a döntők a csigák 
elterjedése szempontjából. 
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1. ábra: A vizsgált területek térképvázlata 
Fig. 1.: Map sketch of the examined territory 
1. Kaposvár , 2. Deseda, 3. Bodrog, 4. Csombárd, 5. Várda, 6. Somogyjád, 7. Alsóbogát , 
8. Edde, 9. Somogyvár , 10. Kisberény, 11. Gyugy, 12. Bókhegy, 
13. Somogytur, 14. Karád 
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A vizsgált területek Mallusca-faunája 
List o f species o f terrestrial gastropods of the examined territory: 
Faj 1 
1. Acanthinula aculeata (O. F. M Ü L L E R 1774) + 
2. Aegopinella minor (STABILE 1864.) + 31 15 128 1 
3. Aegopinella ressmanni westerlund 1883.) + 19 9 163 2 1 
4. Ar ion silvaticus ( L O H M A N D E R 1937.) + 
5. Bradybaena fruticum (O. F. M Ü L L E R 1774.) + 
6. Carychium minimum (O. F. M Ü L L E R 1774.) + 
7. Carychium tridentatum (RISSO 1826.) + 
8. Ceciloides acicula (O. F. M Ü L L E R 1774.) + 
9. Cepaea vindobonensis ( F É R U S S A C 1821.) + 
10. Chondrula tridens (O. F. M Ü L L E R 1774.) + 
11. Clausilia pumilla (C. PFEIFFER 1828.) 
12. Coclicopa lubrica (O. F. M Ü L L E R 1774.) + 
13. Cochlodina laminata ( M O N T A G U 1803.) + 
14. Collumella edentula ( D R A P A R N A U D 1805.) 
15. Daudebardia rufa ( D R A P A R N A U D 1805.) 
16. Deroceras reticulatum (O.F.MÜLLER 1774.) + 
17. Discus rotundatus (FÉRUSSAC 1821.) 
18. Ena obscura (O. F. M Ü L L E R 1774.) 
19. Euconulus fulvus (O. F. M Ü L L E R 1774.) 
20. Euomphalia strigella ( D R A P A R N A U D 1801.) 
2 1 . Helicella obvia ( M E N K E 1828.) 
22. Helix pomatia (LINNÉ 1758.) 
23. Granaria frumentum (DRAPARNAUD 1801.) 
24. Monarcha carthusiana (O. F. M Ü L L E R 1774.) 
25. Nesovitrea hammonnis (STRÖM 1765.) 
26. Orcula doliolum ( B R U G U I É R E 1792.) 
27. Oxychilus draparnáudi (LBECK 1837.) 
28. Oxychilus glaber (ROSSMASSLER 1838.) 
29. Oxychilus inopinatus ( U L I C N Y 1887.) 
30. Perforatella incamata (O. F. M Ü L L E R 1774.) 
3 1 . Perforatella rubiginosa ( A . S C H M I D T 1853.) 
32. Perforateile umbrosa (C. PREIFFER 1828.) 
33. Punctum pygmaeum ( D R A P A R N A U D 1801.) + 24 2 68 5 
34. Pupilla muscorum (LINNÉ 1758.) + 2 589 
35. Pupilla triplicate (STUDER 1820.) 
36. Succinea oblonga ( D R A P A R N A U D 1801.) 
37. Succinea putris (L INNÉ 1758.) 
38. Trichia fdicina (L.PFEIFFER 1828.) 2 2 
39. Trichia hispida (LINNÉ 1758.) + 1 204 
40. Truncatellins cylindrica ( F É R U S S A C 1807.) 
41 . Vallonia costata (O. F. M Ü L L E R 1774.) 
42. Vallonia enniensis (GREDLER 1856.) 
43. Vallonia pulchella (O. F. M Ü L L E R 1774.) 
44. Vertigo angustior (JEFFREYS 1830.) 
















+ 3 642 
+ 12 
  
+ 13 12 10 
+ 90 
+ 997 
+ 4 689 
+ 200 
+ 99 
Faj 1 2 3 4 5 6 
46. Vertigo moulinsiana (DUPUY 1849.) 5 
47. Vertigo pygmaea (DRAPARNAUD 1801.) + 36 
48. Vitrea crystallina (O. F. M Ü L L E R 1774.) 5 1 
49. Vitrea subrimata (REIPHARDT 1871.) + 
50. Vitrina pellucida (O. F. M Ü L L E R 1774.) 8 4 4 1 
5 1 . Zebrina detrita (O. F. M Ü L L E R 1774.) + 
52. Zoniotides nitidus (O. F. M Ü L L E R 1774.) 49 
A táblázat oszlopai: 
1. - Pintér gyűjtésének (1979.) fajai. (Somogyvár, Karád, Osztopán) - Collection of 
Pintér 
2. - A gyertyános-tölgyesekben talált fajok. - Hornbeam - oaken 
3. - A z akácosokban talált fajok. - Locust-tree grove 
4. - Az égeresekben talált fajok. — Alder grove 
5. - A bükkösben talált fajok. - Beech-wood grove 
6. - A szelídgesztenyésben talált fajok. - Sweet chestnut grove 
A z erdők ökológiai tényezői 
Ecological factors o f the forests 
Az ökológiai karakterfajok táblázata (Lozek 1965. alapján) átlagos diverzitás értékek 
Erdő tagok 
Fajok 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
W: 
1, 2, 3, 4, 5, 11, 
13, 15, 17, 18, 
22, 26, 28, 38, 
48, 8 6 3 3 2 1 6 160 3 4 2 27 3 3 4 40 6 161 33 2 
H: 
7, 14, 36, 44, 1 0 0 0 0 0 0 262 0 0 0 1 0 0 0 12 0 1315 24 0 
0: 
34, 35, 40, 41, 
43, 47 5 1 0 0 0 0 0 908 0 0 0 13 11 0 0 10 0 508 0 0 
M: 
8, 12, 19, 33, 39 1 1 2 6 0 1 4 93 0 0 1 9 0 6 2 5 4 852 10 1 
P: 
6, 37, 42, 45, 46, 
52 0 2 0 1 0 0 0 324 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1534 22 0 
S: 
9, 10, 35 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Átlagos 
diverzitás értékek 2,79 2,71 1,52 1,57 1,00 0,50 2,44 3,18 1,58 1,50 1,58 2,83 0,94 1,65 1,84 2,97 1,84 3,57 3,08 0,91 
Jelölések: W - erdei fajok, - I I - nedvességkedvelő, - 0 - nyílt térségek, - M - mezofíl, - P - mocsári, - S - füves rétek lakói. 
Value of average diversity: W - forest species, - H - hygrophyte species, - 0 - species preferring open species, - M - mesophyl species, - P 
- uliginal species, - s - steppe species 
1-52 = a táblázatban szereplő fajok sorszáma; 1-20 = erdőfajok száma. - 1-52 = Serial number of species listed in the table, 1-20 = Number 
of forest pieces 
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2. ábra: 
Ökológiai karakterfajok klasszifikációs vizsgálatának dendrogramjai (csoportátlag) 
3. ábra: 2 égeres és 4 gyertyános-tölgyes ökológiai karakterfajai, százalékos megosz­
lásuk 
: \ 18 
r 2 ^ 
4. ábra: A z ökológiai karaklerfajok ordinációs diagrammja, fokozati leépülés iránya 
Dr. Horváth Andor emlékülés halálának 20. évfordulóján 
Session in memory of Andor Horváth 
Memorial meeting was held on the occasion of 20th anniversary of Andor Horváth's death on 9th April 
1992 by the Szegedian Group of the Hungarian Biological Society. Short contents of the delivered lectures 
is given as follows: 
Andor Richnovszky: Mollusc-fauna of the flood basin forests of Lower-Danube 
Miklós Szónoky: Mollusc-fauna of the Upper-Pannonian formations of the south-east foreground of Mór-
ágy-massif 
Károly Bába: Recent spreading possibilities of gastropods and its lessons in the Great Plain 
Horváth Andor egyetemi docens, malakológus, halálának 20. évfordulója alkalmából 
bensőséges ülésen emlékezett meg a kiváló szakemberről a Magyar Biológiai Társaság 
Szegedi Csoportja. 
A z ülésen szépszámú hallgatóság tisztelgett a mester emléke előtt és nem csak azok, 
akiket O nevelt malakológussá, hanem azok is akiknek „csak" tanára volt. 
Az ülést Farkas Gyula egyetemi tanár nyitotta meg, majd az első előadó Mucsi Mihály 
volt. 0 mint emberről emlékezett, élményekről, eseményekről. Rengeteg ilyen volt és van. 
Valószínű az idő, a távolság még csak növeli ezek számát és hisszük, hogy a tanítványok 
emlékezetében, soha nem halványuló emléket jelentenek. 
Ezután Richnovszky Andor előadása következett aki - mint tanítvány — az ártéri erdők 
csigafaunájával foglalkozott. Arra kereste a választ, hogy milyen módon lehetséges az, 
hogy a nagyobb áradások, vízborítások után is jelentős fiatal példány jelenik meg az er­
dőben. Kísérletekkel igazolta, hogy a vízborítást a már lerakott csigapeték jól tűrik és két 
hetes vízborítás után is kb. 50% még ki tud kelni. 
A következő előadó Szónoky Miklós volt a tanítványok sorában. O mint fossziliákkal 
foglalkozó a Mórágyi-rög délkeleti előtere felső-pannóniai képződményeinek Mollusca-fa-
unájáról tartott előadást. Megállapította, hogy a fúrási anyagokból elsősorban a mocsár és 
a sekély partközei faunája került elő, de más fúrások viszont a mély v. mélyebb vizek 
és a nyíltvíz faunáját tartalmazta. A vizsgálatok során 6750 példányban 55 puhatestű faj 
került elő. 
Igen érdekes volt, hogy olyan felületeket is sikerült szabaddá tenni, ahol a faunaelemek 
egymáshoz viszonyított számarányára is fényt lehetett derítem. 
A z ülés befejező előadása Bába Károly nevéhez fűződik. Mint minden előadó, O is 
méltatta néhány mondatban azt a szerepet amit az ő munkásságának során Horváth Andor 
jelentett. Előadásában a recens csigák terjedése lehetőségeivel és azok tanulságaival fog­
lalkozott az Alföld vonatkozásában. 
A talált 97 fajt U T M térképre felvíve vizsgálta, hogy a középhegységre je l lemző 48 
faj milyen bejutási lehetőségekkel bírt, hogy az Alföldön megtelepedjen. Emiek okaként 
elsősorban a folyókat jelölte meg, de azt is megállapította és ennek már környezetvédelmi 
jelentősége is van, hogy a szennyezett folyók mentén nincs terjedés. Az Alföld peremére 
került fajok tovaterjedését nagyon hátráltatja az erdők hiánya. Megállapította, hogy a je­
lenlegi terjedési folyamat két dologtól, a ligeterdők fennmaradásától és a folyók tisztasá­
gától függ. 
Az Alsó-Duna ártér erdőinek puhatestű faunája 
Richnovszky A. 
A Duna magyarországi szakaszán jelentős ártéri erdők találhatók még ma is. Ezek el­
sősorban a déli szakaszon terülnek el és egészen Novi Sad-ig húzódnak. Az ország északi 
részén lévő erdők - néhány kivételtől eltekintve - inkább ligeterdők, galériaerdők. 
A z ártéri erdőkben uralkodó viszonyok kedvezően hatnak a puhatestűek megtelepedé­
sére és elterjedésére. Igaz ez még akkor is, ha az időnként fellépő áradások igen súlyos 
helyzetet teremtenek minden élőlény számára. 
Évente - általában - két áradásra lehet számítani elsősorban annak következtében, hogy 
milyen volt a tél a Dunát kísérő országokban. Az egyik a téli jeges ár, míg a másik a 
tavaszi zöld ár. Mindkettő romboló hatású, de a tavaszi áradás a maga hordalékanyagával 
szükséges is az árterek további fennmaradásához. 
Vizsgálataink során arra kerestük a választ, hogy a szárazföldi puhatestűek milyen mó­
don tudják, elsősorban a tavaszi áradást átvészelni, mert ennek során már aktív tevékeny­
séget folytatnak. Két megoldás is kínálkozott a kérdés eldöntésére. Egyrészt a kifejlődött 
fajok „víztűrő" képessége, másrészt a lerakott peték hasonló tulajdonsága. 
Tudott, hogy a szárazföldi csigák csak nagyon rövid ideig bírják a vízborítást így az, 
hogy átvészeljenek egy - esetleg hetekig tartó vízborítást - szóba sem jöhet. Ezek a fajok 
úgy menekülhetnek meg, ha a magasabb vízzel nem borított területekre húzódnak, esetleg 
felmásznak a közelben lévő fákra. Nem egy alkalommal találkoztunk az áradások során 
olyan csigákkal melyek felhúzódtak a fák törzsére. 
A másik megoldást illetően kísérleteket végeztünk. Begyűjtöttük az éppen lerakott csi­
gapetéket és különböző ideig tartó vízborításnak tettük k i azokat. Az eredmény meglepő 
volt, mert a kb. 2 hetes vízborítás eredményeként még mindig kb. 50%-os volt a kikelési 
arány. Tehát, ha „csak" két hétig tart az áradás, akkor a csigapeték kikelési aránya még 
mindig elérheti az 50%-ot. így érthető, hogy áradás után sok fiatal csiga található az 
ártéri erdőben. 
Természetesen itt még azt is figyelembe kell venni, hogy az uszadékfán is soká fenn­
maradhatnak az egyes egyedek, ha ez az uszadék kedvező helyre sodródik. 
Richnovszky Andor 
Baja 
Kölcsey u. 1. 
H-6500 
A Mórágyi-rög délkeleti előtere felső-pannóniai 
képződményeinek mollusca faunája 
Szónoky M . 
The Upper Pannonian mollusc fauna of the Bátaszék boeholes and Bátaszék brickyard offer a good op­
portunity for studying biofacies in nearshore deposits of an inselberg. Due to tectonic movements, the 
embayment of the Bátaszék basin, where small seasonal rivers discharged into the Pannonian lake, evolved 
into a chanel between two islands. Consequently, the nearshore sedimentary environment was replaced 
by deeper water and open lake environments. 
Three characteristic mollusc associations were recognized: Melanopsis bouei sturi - Theodosus sp. asso­
ciation in marshy and lagoonal deposits, Congeria balatonica — Lymnocardium dumicici association in 
shallow water, nearshore, sandy deposits, and Lymnocardium hungaricum — Congeria rhomboidea asso­
ciation in nearshore, deeper water and in offshore deposits. The last one can be well studied in the 
outcrop of the brickyard. 
Mollusc species determined here are widespread and well known in Croatia, Slavonia and Serbia. 
A bátaszéki fúrások és a téglagyári feltárás felső-pannóniai molluszka faunája igen j ó 
modellt nyújt egy szigethegység peremi partvonal biofácieseinek tanulmányozására. Külön 
érdekesség, hogy az itteni életközösségek változása is jól követhető, hiszen a hajdani öböl, 
melybe torrens patakok is ömlöttek, a kéregmozgások hatására fokozatosan csatornává ala­
kult át, és a parttól távolabbi nyílt víz vált uralkodóvá. 
A fúrási anyagból uralkodóan a mocsár és a sekély partközei faunája került elő, hiszen 
a fúrások elsődleges célja a homokos összlet feltárása volt. A fúrások további hányada és 
a téglagyári feltárás több éven át tanulmányozott, jól hozzáférhető rétegei pedig a parttól 
távolabbi mélyebb víz és a nyíltvíz molluszka faunáját tartalmazta. 
Az elvégzett vizsgálatok során 55 Mollusca faj (29 kagyló, 26 csigafaj) került elő 6750 
példányban. 
A téglagyári feltárás faunában gazdag rétegeit több m -es felületeken is sikerült kisza­
badítani, így a faunaelemek egymáshoz viszonyított számarányára, a betemetődés körül­
ményeire, paleopathológiai megfigyelésekre is mód nyílt. A molluszkák mellett Oslraco-
dák, halmaradványok, teknős páncéltöredék, sok növényi lenyomat és lignitesedett faág és 
fatörzs is előkerült. 
A sűrűn mélyített fúrások adatai alapján így elkülöníthető volt a partmenti mocsár és 
laguna Melanopsis bouei-strui - Theodoxus sp. paleoasszociációja, majd a homokos, se­
kély partközeli víz Congeria balatonica - Limnocardium dumicici paleoasszociációja (1. 
ábra). 
A partközeli mélyebb víz és a parttól távolabbi nyílt víz faunaképe is jól elkülönül. E 
gazdag és változatos, igen jó megtartású faunaegyüttes a Limnocardium hungaricum -
Congeria rhomboidea palcoasszociációval jel lemezhető. A téglagyári feltárás rétegei alap­
ján ez a paleoasszociáció igen részletesen tanulmányozható. 
A faunakép déli affinitást mutat, a horváth-szlavón pannóniai bioprovinciával kapcsol­
ható össze. 













































Limnocardium hungaricum - Congeria rhomboidea 
paleoasszociáció 
1. ábra 
i . á ü r a : M o l l u s c a p a l e u a s s?, o r . î á c i t i k 
A csigák recens terjedési lehetőségei és 
tanulságai az Alföldön 
Bába K. 
A szerző az Alföldön talált 97 faj U T M térképei alapján (Bába 1991) 48 középhegy­
ségekben gyakori faj Alföldre való bejutási lehetőségeit vizsgálta állatföldrajzi módszerrel 
(Bába, K . 1982). Vizsgálva a faunakörök Alföldre való bejutási lehetőségeit felhasználva 
klimatológiai, hidrológiai és erdősültségi adatokat (Radó, S. 1967). 
Megállapítható, hogy a szabályozások előtti állandó vízbőség és erdősültség kedvezett 
főleg a kontinentális fauna körök szétterjedésének, melyekhez a vízparti ubiquisták is tar­
toznak. Ma is ezek a legáltalánosabban elterjedtek (Szibériai-ázsiai, kaszpi-szarmata, pon-
to-pannon faunakörök). A szabad vízállások megszűnésével, a talajvízállás és a természetes 
erdősültség csökkenésével a recens terjedés a határokon átnyúló erdőségek és az ország­
határokon belépő folyók közvetítésével történhet. 48 faj 87 előfordulása alapján megálla­
pítható, hogy a fajok 24%-a erdő 75%-a folyóközvetítéssel terjed. A Shannon-Weiner d i -
verzitások a magas értékű közepes vízhozamú folyóknál és az északkeleti határmenti er­
dőknél a legmagasabb, a mérsékelten meleg klímában. A szennyezett vizű folyók mellett 
nincs terjedés. A meleg klímában az erőn át történő terjedés alacsony diverzitást mutat. 
A z Alföld szegélyterületére került ajok továbbterjedését a zöldfolyosót képező ligeterdők 
hiánya és az Alföld nagy részét elfoglaló meleg, alacsony csapadékú, vízhiányos klíma 
és erdőtlenség akadályozza. Ugyanakkor a szabályozások után a mentett részeken fenn­
maradt erdő foltokban megvan túlélésük lehetősége. 
A recens folyóközvetítette terjedés jövője a ligeterdők fennmaradásától és a folyók tisz­
taságától függ. 
Irodalom 
Bába, K . (1982): Eine nene zoogeographische Gruppierung der ungarischen Landmollusken 
und die Wertung das Faunabildes. Malacologia 22/1-2:441-454 
Bába, K . (1991): Die Verbreitung der Landschmecken im ungarischen Teil des Alföld 
Soosiana 19: 25-59. 
Radó, S. (1967): Magyarország Nemzeti Atlasza. - Budapest, p: 1-112. 
Bába Károly 
Szeged 
Vár u. 5. 
H-6720 
Ismertetés 
Újvári Csilla: Szentes és Lakitelek környéke negyedidőszaki üledékeinek szedimentoló-
giai és paleoökológiai vizsgálata 
JATE Földtani és Őslénytani Tanszék Szakdolgozat 1990. 
Témavezetők: Dr. Krolopp Endre 
Dr. Molnár Béla 
Dr. Szónoky Miklós 
A dolgokat két jellegzetes negyedidőszaki képződményt - a tisztántúli infúziós (alluvi-
ális) löszt, és a Duna-Tisza közi típusos löszt - vizsgálja üledéktani és paleoökológiai 
szempontból a szentesi és lakitelcki szelvények alapján. A szentesi téglagyár rétegsora a 
felszínközeli pleisztocén üledékeket mintegy 8 m mélységig tárja fel. Itt a folyóvízi szár­
mazású fekürétegekre két méter vastag jellegzetes Mollusca-faunájú és kőzetszerkezetű in­
fúziós (alluviális) lösz települt. 
A másik alföldi löszfáciest - a típusos löszt — a lakitelcki téglagyár közel 6 méteres 
szelvényében tanulmányoztuk. A hajdani térszín morfológiájának megfelelően itt a lösz 
folyómenti homokbuckákra ülepedett le gazdag száraztérszíni Mollusca-faunával. 
A munka a két fácies üledéktani és malakológiai különbségeire mutat rá, s ezek alapján 
a hajdani környezetek paleoökológiai és a tágabb környék ősföldrajzi képe rekonst­
ruálható. 
Magyarországi pleisztocén, quarter és recens 
malakológiai bibliográfíal980-1990 
The Hungarian Pleistocene, quarter and recent 
malacological bibliography 1980-1990 
Összeállította: Horváth Cs. — Perjési Gy. 
A magyar malakológiai bibliográfia eddig 
két részben jelent meg. 1983-ban az U M 
Kongresszusára Merényi L . szerkesztésében 
majd 1991-ben megjelent a Bibliográfia pót­
jegyzéke. A jelenlegi összeállítás a korábbi 
könyvészetek szerves folytatása. A jegyzék­
ben az 1980 és 1990 között megjelent quar­
ter, pleisztocén és recens témájú malakológiai 
irodalom került összegyűjtésre. Tervezzük a 
teljes malakológiai irodalom egy önálló kö­
tetben való megjelentetését. 
A jegyzék összeállításában több kollégánk 
segített, amiért ezúton fejezzük ki köszöne­
tünket. 
The Hungarian malacological bibliography 
has been published in two parts. First in 
1983 it was edited by L . Merényi and was 
published for the U M Congress. In 1991 
the bibliographical appendix was issued. In 
this following bibliography we put together 
all the quarter, Pleistocene and recent topic 
malacological literatures published between 
1980 and 1990. We plan to publish the whole 
malacological literature in a separate book. 
We acknowledge our thanks to many of 
our colleagues who helped us to collect the 
following bibliography. 
A FOLYÓIRATOK CÍMRÖVIDÍTÉSEINEK 
JEGYZÉKE 
Abstr. 10. Intern. Malac. Congr. Tübingen: 
Abstracts Eight International Malacological 
Congress Tübingen, 1990 
Abstr. Eight. Intern. Malac. Congr. Bp.: Abst­
racts Eight International Malacological 
Congress Budapest, 1983 
Acta Acad. Paed. Szeged Ser. Biol. Geogr.: 
Acta Academiae Paedagogicae Szegedien-
sis Series Biologica Geographica, Szeged 
Acta Arch. Acad. Sei. Hung.: Acta Archeolo-
gica Academiae Scientiarum Hungaricac, 
Budapest 
Acta Geogr. Debrecina: Acta Geographica, 
Geologica et Meteorologica Debrecina, 
Debrecen 
Acta Geol. Hung.: Acta Geologica Acade­
miae Scientiarum Hungaricae, Budapest 
Acta Zoo I. Hung.: Acta Zoologica Academiae 
Scientiarum Hungaricea, Budapest 
Alföldi Tanúim.: Alföldi Tanulmányok MTA 
Földrajzi Kutatóintézet Alföldi Csoportja, 
Békéscsaba 
Alpokalja Term. kép. Közi.: Alpokalja Termé­
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Com. Arch. Hung. Communicationes Archeo-
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Közleményei, Kecskemét 
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EJTIF Tud. Közi. Eötvös József Tanítóképző 
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Élet és Tud. Élet és Tudomány, Budapest 
Fol. Arch. Folia Archeologica, Budapest 
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ralia Musei Matraensis. A Mátra Múzeum 
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Fol. Mus. Hist.-nat. Bakony. Folia Musei His-
torico-naturalis Bakonyiensis. A Bakonyi 
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Föld. Ért. Földrajzi Értesítő, Budapest 
Földr. Közi. Földrajzi Közlemények, Budapest 
Földt. Közi. Földtani Közlöny, Budapest 
Földt. Tudtört. Évk. Földtani Tudo­
mánytörténeti Évkönyv, Budapest 
Fragm. Min. Pal. Fragmenta Minearologica et 
Palaeontologica, Budapest 
Hidr. Közi. Hidrológiai Közlöny, Budapest 
Jan. Pan. Múz. Évk. Janus Pannonius Múze­
um Évkönyve, Pécs 
Körny. Termvéd. Évk. Környezet- és Termé­
szetvédelmi Évkönyv, Békéscsaba 
Malacologia International Journal of Malaco­
logy, Philadelphia 
Mal. Abh. Malakologische Abhandlungen Sta­
atliches Museum für Tierkunde in Dresden 
Mal. Táj. Malakológiai Tájékoztató, Eger-
Gyöngyös 
MÁFI Evi Jel. Magyar Állami Földtani Inté­
zet Évi Jelentése, Budapest 
MÁFI Évk. Magyar Állami Földtani Intézet 
Évkönyve 
Mérnökgeol. Szle. Mérnökgeológiai Szemle, 
Budapest 
Mise. Zool. Hung. Miscellanea Zoologica 
Hungarica, Budapest 
Mitt. Zool. Ges. Braunau Mitteilungen der 
Zoologischen Gesellschaft Braunau, Braunau 
Múz. Közi. Múzeumi Közlemények, Budapest 
Múz. Mag. Múzeumi Magazin. A Nógrád Me­
gyei Múzeumok Tájékoztatója, Salgótarján 
Nógrád Megy. Múz. Évk. Nógrád Megyei 
Múzeumok^ Évkönyve, Salgótarján 
Őslény. Vit. Őslénytani Viták, Budapest 
Praenorica Praenorica. Folia Historia-naturalia, 
Szombathely 
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A tudományszakok kódjelei: 
Bába, K.-Krolopp, E.-Pintér, L. munkái alap­
ján az 1972-73. évben megvitatott, elfoga­
dott és közreadott adatok alapján. 
Bába, K. (1974): Javaslatok a magyarországi 
malakológiai kutatások összehangolására. 
Általános alaktan - General morphology I . 
Héjmorfologia - Chonchiological morpho­
logy 1.1. 
Héjstruktura - The structure of shells I . l .a. 
Radula- és állkapocsvizsgálat - Investigations 
of the radula and mandible I . l .b . 
Biometria - Biometrical investigations I.I.e. 
Anatómia - Anatomy 1.2. 
Sejttan - Cytology I.2.a. 
Kromoszóma vizsgálat - Chromosome investi­
gations I.2.b. 
Szövettan - Histology I.2.C. 
Szervtan - Investigations of organs I.2.d. 
Ivarszervanatómia - Anatomy of the genital 
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Kórtan - Pathology I.2.f. 
Biokémia - Biochemistry I I . 
Biofizika - Biophysics I I I . 
Élettan - Physiology IV. 
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bility I V . l . 
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Numbers VII.1.-VII.6. are concerning the pale-
ontological 
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bibliography VH.1.-VII.6. 
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raphy X. 
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